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Usred političke i ekonomske krize koja trese cijelu zemlju, Bosna i Hercegovina
parafirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom
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Mi smo jedina putnička agencija u St. Louisu koja izdaje avionske karte odmah pri uplati, jer
samo mi imamo sklopljene ugovore direktno sa avionskim kompanijama.
Ako želite jeftinu, brzu i efikasnu uslugu obratite se nama, bilo da se radi o avionskim kartama
ili odmorima kao što su Mexico, Hawaii, Bahamas...
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Bošnjaci između Evrope i straha da će u njoj biti tretirani kao teroristi

EVROPSKA UNIJA IPAK
(NE) ŽELI MUSLIMANE
Piše Mehmed Pargan

Parafiranjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom
unijom Bosna i Hercegovina i Bošnjaci dobili su šansu da
neprijateljstva prema (i) svojoj zemlji izvezu u Evropu, koja bi mogla
biti svojevrsna zaštita bosanskih interesa.
-Nisam znao da je muslimanima
ovako teško u Americi. Gledaju nas k'o
opasne teroriste, a mi k'o jagnjad ili bolje
reći ovce, ništa ne razumijemo, niti
poduzimamo, a pozicija nam je sve teža.
Ovako je prije nekoliko dana otpočeo
razgovor sa jednim prijateljem koji je prije petšest godina odselio iz BiH u Ameriku. Nismo se čuli
dugo i u nizanju utisaka dobro nam je došlo ovo
opće mjesto, ono za koje se u kriznim situacijama,
lošem raspoloženju, nedostatku drugih
objašnjenja i argumenata, ili jednostavno inih
trivijalnosti uobičajeno hvatamo, kako bi objasnili
čak i ono što se objasniti ne može ili ne želi da smo
kao muslimani ugroženi.
Da bih ga utješio ubjeđujem ga kako je
Muslimanima još gore u Bosni: i ovdje nas
tretiraju, kažem mu, kao teroriste, bijelu Al-kaidu,
opasnost za Evropu i svijet, a mi se smijemo
znamo da je to glupost, a priča se plete, ulazi u uši,
i ljudi nakon toliko priča, koje se u principu ne
mogu ni provjeriti ni dokazati, počinju vjerovati u
njih. Odnositi se prema pojavi onako kako bismo i
mi sami to činili. A završna faza takvog razvoja
događaja postat će upravo vjerovanje nas samih
da su te priče istinite.
Ali nama u Bosni je još gore nego tamo,
dokazujem mu
ne znam zašto, jer u Bosni
pokušavaš graditi zemlju koja je osuđena na to da
ne bude dovršena u izgradnji; svaki korak je
opterećen činjenicom da su iznutra jači neprijatelji
te iste zemlje, nego što ih imamo vani; kažem mu
kako se filozofi i vjerski autoriteti slažu da u
definiciji jednoga naroda treba prvo izgraditi
državu, a na tako određenom prostoru može se
razvijati vjerski život, kultura, jezik... A mi
Bošnjaci, i dalje smo bez države. Onda je jasno što
imamo krizne faze u svim drugim oblastima: u
Islamskoj zajednici u kojoj se godinama lome
koplja; u oblasti kulture koja je dovedena skoro na
dno, u oblasti jezika koji ni sami ne priznajemo... A
sve to trebamo riješiti ovdje kako bismo u
budućnosti svi imali to kao zajedničko bogatstvo.
I razgovor zapinje tamo gdje dolazimo u
jednu tačku šta učiniti da nešto promijenimo.
Tada se svi zatvaramo u svoj okvir iz kojega ne
želimo van. Svi se bojimo sučeljavanja sa sobom.
Sjećam se 1997. godine prilikom boravka u
Teočaku upoznao sam izvjesnog Nijemca Edgea.
Radio je u BiH kao opunomoćenih Vlade Berlina za
pitanja povratka. Završio je slavistiku u Beogradu,
nekad prije rata tako da je znao dobro ovdašnje
relacije, a imao je izvjesnu naklonost prema
Bošnjacima. On mi je u jednom otvorenom
razgovoru kazao: -Vi Bošnjaci ne zaslužujete
zemlju!!!
Vrištao sam naravno, svjestan krvi koju
smo prolijevali za svaki grm, brdo, kuću, grad...
tokom cijeloga rata. Nastavljao je surovo i dalje
govoreći kako je njegovo imanje, koje je naslijedio
ustvari od oca, ostalo nakon Drugog svjetskog
rata u pograničnom dijelu Poljske. Iako su
decenijama Poljaci tražili da otkupe tu zemlju od
njegove porodice, vlasnici su to odbijali. U svakom
trenutku su mogli dobiti nekoliko stotina hiljada
maraka, ali uporni Nijemci su odbijali da prodaju
svoju zemlju - bez obzira što je ona u Poljskoj. I
onda je došlo rušenje berlinskoga zida, došla je
Evropska Unija, Poljska je otvorila svoje granice i
onda se desilo da su Poljaci pohrlili da zovu Edgea i

njegovu porodicu da investiraju. Iako su čekali
više od pedeset godina njegovi su svoj cilj
ostvarili. Zato je on u žučnom razgovoru bio izričit
kako mi Bošnjaci ne zaslužujemo zemlju: čitavi
prostori uz Drinu i Savu su već prodani. Pored toga
što smo napustili zemlju odlučili smo i da je
prodamo. Ranijih ratova i genocida imali smo
priliku da se vratimo, ali sada nakon što smo sve,
ili većinu, prodali - povratka nema. Zato valjda
nismo zaslužili zemlju.
Parafiranjem Sporazuma o stabilizaciji i
pridruživanju sa Evropskom unijom Bosna i
Hercegovina i Bošnjaci dobili su šansu da
neprijateljstva prema (i) svojoj zemlji izvezu u
Evropu, koja bi mogla biti svojevrsna zaštita
bosanskih interesa. Evropska Unija je mogućnost
da se dezintegracije imanentne svakom
bosanskohercegovačkom političkom diskursu,
transponiraju na globalni plan, postavši
bespredmetne, jer sa stanovišta ujedinjene
Evrope sve granice i sve što se posmatra lokalno,
tretira se kao apsurd. Stoga je razumljiv odnos
protivnika stabilne Bosne i Hercegovine, spram
evropskog puta naše zemlje. Ovih dana se moglo
u medijima koji su (iako djeluju u BiH) orijentirani
protiv interesa BiH, vidjeti kako se otvoreno
sumnja u budućnost evropskih odnosa naše
zemlje, upravo zbog činjenice što u njoj žive
muslimani. U ovim medijima se objašnjava kako
je sporazum parafiran da bi se spasila BiH od
sigurnog raspada koji joj je kao državi prijetio ovih
dana, a da je i navodno približavanje Evropi
zapravo samo varka, jer «BiH će ući u Evropu onda
kada uđe i Turska», što će reći nikada.
Upravo na ovom mjestu možemo postaviti
ispravnost postavljene teze. Prosječan stanovnik
Evropske Unije u provedenim anketama o ulasku
Turske u EU ne želi vidjeti muslimane u ovoj
zajednici. Po toj logici-zašto bi prihvatili bosanske
muslimane, ako ne žele turske. Ali neka to bude
temeljem neke druge analize. Jer, takva
predrasuda može prouzrokovati odlaganje
ispunjenja uslova koje EU postavlja kako bi BiH
ušla u ovu porodicu, a odlaganje ulaska je samo
produženje naše agonije. Interes naše zemlje,
Bošnjaka prije svega, jeste upravo ulazak u EU,
jer će on obezbijediti stabilnost i sigurnost. Bit će
okvir, sistem, u koji se moramo uklopiti, a već
dugo funkcioniramo bez sistema i permanentno
tonemo. Stoga na evropskom putu ne postoji
kompromis.
A to, da li u nas gledaju ovako ili onako,
kao u mog prijatelja s početka priče potencijalnog
bijelog teroristu, ili kao u slučaju pogubne
bosanske autopercepcije, gdje sami sebi vežemo
kamenje za noge svjesni da nas drugi neće u svoje
tabore, jer misle da smo to što nismo, trebamo
zamijeniti konačno odlukom da želimo svoj život
uzeti u svoje ruke. Svoju sudbinu i sudbinu svoje
djece spasiti brzim, ozbiljnim, temeljitim i nužno
potrebnim djelovanjem. Bez potrebe dokazivanja
bilo kome šta smo i gdje smo. Mi smo miroljubivi,
želimo mir i toleranciju, stabilnost, suživot...
Bajram koji je pred nama dobra je prilika da se svi
podsjetimo na vrijednosti koje imamo i one koje
nam nedostaju. Da bajramske i novogodišnje
blagdane iskoristimo za dobru inventuru i
vraćanje iskonskim vrijednostima: Bajram šerif
mubarek olsun i puno sreće, mira i zadovoljstva u
Novoj 2008. godini.
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U susret radostima Kurban Bajrama

Piše: Abdulkadir Indžić

Dani muslimanskog veselja,
dobročinstva i darežljivosti
„Najbolji posao koji čovjek može za vrijeme Kurban bajrama uraditi, a to je ujedno tada i
najdraži posao Allahu, dž.š., jeste puštanje krvi svome kurbanu." (hadis)
Prema propisima islama u
jednoj godini lunarnog islamskog
kalendara proslavljaju se dva
Bajrama, prvi u trajanju od tri dana
(1., 2., i 3. ševal) kojim se obilježava
završetak mubarek mjeseca
ramazana (Ramazanski bajram); i
drugi u trajanju od četiri dana (10.,
11., 12., i 13. zu-l-hidždžeta) koji je
vezan za obrede hadždža (Kurban
bajram ili Hadži-bajram).
U hadisu koji prenosi Enes ibn
Malik, r.a., kaže: Kada je Allahov
Poslanik, s.a.v.s., stigao u Medinu
njezini stanovnici imali su svoja dva
dana u kojima su igrali i zabavljali se.
Upitao je: 'Koji su ovo dani?', pa su
mu rekli: 'Mi smo ih proslavljali u
džahilijjetu.' Allahov Poslanik,
s.a.v.s., im tada reče: 'Zaista vam je
Allah zamijenio te dane boljim:
danima Kurban-bajrama i
Ramazanskog bajrama.'
U drugom hadisu Vjerovjesnik,
s.a.v.s., precizira da "najbolji posao
koji čovjek može za vrijeme Kurban
bajrama uraditi, a to je ujedno tada i
najdraži posao Allahu, dž.š., jeste
puštanje krvi svome kurbanu. On će
mu (kurbanu) pristupiti sa svim
svojim znakovima na Sudnjem danu.
Zaista, taj posao stigne Allahu, dž.š.,
prije nego što padne prva kap krvi na
zemlju. Pa uljepšajte svoje poslove
kurbanom." (Buharija i Muslim)
Ono što je specifično za Bajrame
jeste to da taj ''duh svečanosti'' koji
bajrami baštine poput svih praznika
općenito, u njihovom slučaju
poprima oblik ibadeta. Naime
radovati se za bajrame i tu radost
iskazivati javno, dio je ibadeta
dragom Allahu, baš kao što su i
namaz, post i ostalo. Zbog toga nam
je Vjerovjesnik, s.a.v.s., kazao da se
za bajrame treba okupati, obući
najljepše odijelo, Allahu dragom zikir
činiti i zahvaljivati Mu na toj
blagodati. Iz istih razloga je tolerisao
pjesmu i ples hazreti Aiše, r.a., sa
svojim drugaricama u njegovoj sobi
na dan Bajrama, pa i njezinog oca,
hazreti Ebu Bekra, r.a., koji ih je tada
kritikovao zbog toga, te umirio
riječima: ''Pusti ih, ovo je njihov
dan.'' Prema tome, za bajrame je
karakteristično i to da tada veselje,
svečanost i proslava postaju ibadet
dragom Allahu, dž.š. Obično ibadeti
zahtijevaju mirnoću, koncentraciju,
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kontrolu i ograničavanje strasti,
okretanje od dunjaluka ka ahiretu i
konačno, žrtvovanje. Ali kod
bajrama je drugačije: tu je ibadet
veselje, gozba, pjesma i igra,
n a ra v n o s a m o u g ra n i c a m a
uzvišenoga Šerijata. Radost koju
Allah, dž.š., spušta na Svoje robove
ujedno je i njihov ibadet. Pored ovih
dana, i petak predstavlja poseban
dan za muslimane. Božiji Poslanik,
s.a.v.s., u jednom hadisu veli: "Petak
je dan koji je Allah, dž.š., odredio kao
poseban dan muslimanima."
Vjerovjesnik, s.a.v.s., u drugom
hadisu kaže: "Najbolji dan, u kome
se sunce rodilo, jeste petak. Tog
dana je stvoren Adem, a.s., tog dana
je uveden u Džennet i toga dana je
izašao iz njega." Također, islam nas
upućuje kako proslaviti te mubarek
dane. Nije dozvoljeno postiti na dane
bajrama. Na dan Bajrama muslimani
se kupaju i nose najbolju odjeću, i
izbjegavajuju sve oblike griješnog
ponašanja koje ljudi, nažalost, čine u
danima slavlja. To je upravo ono što
nas treba razlikovati od kjafira,
proslavljanje praznika u skladu sa
islamskim propisima. Jer poenta
slavlja nije u prejedanju i opijanju,
nego u zajedničkom okupljanju i
zbližavanju muslimana koji spominju
i zahvaljuju Allahu, dž.š., na
blagodatima kojima nas je obdario.
Na dan Bajrama preporučene su
izvjesne stvari koje doprinose
obilježavanju posebnosti ovih dana
kao praznika. Lijepo je: prije odlaska
na Bajram namaz okupati se,
jesti prije ramazanskog bajramnamaza (neparan broj hurmi, ili
nešto drugo ako hurmi nemamo), a
na Kurban-bajram jesti tek poslije
namaza (i lijepo je da to bude
kurbansko meso), učenje tekbira na
putu u džamiju i u njoj čestitanje,
oblačenje najljepše odjeće,
mirisanje i ukrašavanje, odlazak u
džamiju jednim putem a povratak
drugim; Poslanik, s.a.v.s., kada bi
izašao na dan Bajrama (da klanja
bajram-namaz) išao je jednim
putem, a vratio se drugim. (Tirmizi)
Nekim ljudima univerzalnost
islama znači da muslimani imaju
puni izbor nalikovati i ponašati se kao
nemuslimani u proslavljanju svojih i
tuđih blagdana. Pitanje koje vrlo
često čujemo glasi: Zar nije dovoljno

Otvoreni svaki dan!
9 AM - 7 PM

nositi vjeru u srcu i biti musliman bez
izvršavanja Allahovih, dž.š., naredbi
i odbacivanja harama?
Na temelju osnovnih
islamskih načela možemo odmah
zaključiti da odgovor na pitanje,
jednostavno glasi NE! Istinski
mu'min u svom životu teži ka
pridržavanju islamskih propisa kao
sveobuhvatnog koncepta življenja i
pokornosti Uzvišenom. Allah, dž.š., u
Kur'anu veli: "Onoga ko se
suprotstavi Poslaniku, a poznat mu
je pravi put, i koji pođe putem koji
nije put vjernika, pustićemo da čini
šta hoće, i bacićemo ga u
Džehennem, - a užasno je on
boravište!" (An-Nisa, 115.)
Musliman se mora
ra z l i k o va t i i b i t i d r u g a č i j e g
ponašanja od nevjernika. Na ovakav
stav upućuju hadisi Vjerovjesnika,
s.a.v.s.: "Razlikujte se od židova i
kršćana!" (Buharija i Muslim);
"Razlikujte se od nevjernika!"
(Buharija i Muslim); "Ko se ugleda na
narod i oponaša ih - on je jedan od
njih." (bilježi Ahmed)
Islam zahtijeva od nas da se
razlikujemo od nemuslimana u
stvarima koje se posebno tiču načina
proslavljanja naših praznika. Bitno je
razlikovati se od nemuslimana kroz
nekonzumiranje alkoholnih pića,
kojeg je nažalost sve više i više među
muslimanima, raznih vrsta droga itd.
Ono što je začuđujuće jeste
da muslimani na jedan takav
zabranjen način 'proslavljaju'
mubarek dane Bajrama i da neki čak
tvrde kako piva nije haram jer
„ne opija ono pravo",
te da pijući je

čovjek postaje „favorit"?! Islam
beskompromisno zabranjuje
konzumiranje svih opojnih pića.
Poslanik, s.a.v.s., u hadisu veli:
„Khamr (alkohol) je sve ono što muti
razum." (Buharija i Muslim)
Velika greška muslimana je
oponašanje nemuslimana u stvarima
koje su karakteristika njihovih
religija i uvjerenja. Nadamo se da
bajram ove i slijedećih godina
nećemo dočekati i ispratiti kao što je
to bio slučaj sa prošlim bajramima,
sa čašicom u ruci zakrvavljenih očiju.
Nego, da ćemo očuvati našu
predivnu islamsku tradiciju u
proslavljanju predstojećih mubarek
dana kao mu'mini kako bi postigli
Allahovu, dž.š., milost i oprost, i
sačuvali naš identitet i dignitet radeći
ono sa čime će On biti zadovoljan.

(Tekst je posuđen iz časopisa Preporod )
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Usred političke i ekonomske krize koja trese cijelu zemlju, Bosna i Hercegovina
parafirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom

UMJESTO RATA IZLAZAK
NA EVROPSKI PUT
Na svečanoj ceremoniji u zgradi institucija BiH Sporazum su parafirali Olli Rehn, evropski
komesar za proširenje, i Nikola Špirić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH u ostavci, koga je
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ovlastilo da parafira Sporazum

Bosna i Hercegovina je konačno krenula
evropskim putem. Kada se činilo da je zemlja na
samo korak od rata, sa urušenim projektima reformi,
te razbješnjelom ekonomskom krizom, odjednom se
desilo gotovo čudo: u Sarajevu je parafiran
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i
Hercegovine sa Evropskom unijom. Višegodišnje
odgađanje parafiranja ovog važnog dokumenta
objašnjavano je stalnim zastojima u reformama,
lošim odnosima unutar zemlje, lošim
funkcioniranjem policije, da bi se u jednom danu sve
to zaboravilo i sporazum došao, prijekim putem u
Sarajevo. Čak se nije moglo čekati dizanje magle na
Sarajevskom aerodromu i dolazak Javiera Solane,
visokog predstavnika EU-a za vanjsku i sigurnosnu
politiku da prisustvuje ovom događaju, već je on
potpisan tako što je Visoki predstavnik za BiH
Miroslav Lajčak, u ulozi Solane, pročitao njegov
govor planiran za ceremoniju parafiranja.
Na svečanoj ceremoniji u zgradi institucija
BiH Sporazum su parafirali Olli Rehn, evropski
komesar za proširenje, i Nikola Špirić,
predsjedavajući Vijeća ministara BiH u ostavci, koga
je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ovlastilo da
parafira Sporazum.
Iako se svi slažu s tim da je za BiH sudbinski važan
ovaj događaj, tek rijetkima je jasno šta on zapravo
donosi našoj zemlji u ovom trenutku. Ono što je
izvjesno jeste činjenica da BiH parafiranjem
Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa
Evropskom unijom neće dobiti pristup novim
fondovima, ali će ući na evropsko tržište i privući
nove investicije koje će obezbijediti proizvodnju za
izvoz. To je kazao Osman Topčagić, direktor Direkcije
za evropske integracije komentirajući parafiranje
Sporazuma.
-Parafiranje sporazuma je samo jedan
korak ka potpisivanju i najvažnije je da
reformski procesi budu nastavljeni, prije svega
reforma policije. Samo potpisivanje će uslijediti
nekoliko mjeseci nakon parafiranja, ali već ovo
šalje pozitivan signal stranim investitorima,
otvara prostor za ulaganja i omogućava bolji
kreditni rejting, rekao je Topčagić, napomenuvši da
se pristup novim fondovima dobiva sa statusom
kandidata, a on se stiče dobrim rezultatima u
provođenju sporazuma. Pojašnjava da je nakon
potpisivanja sporazum na snazi nekoliko godina -

šest do osam, nakon čega zemlja postaje kandidat, a
potom punopravni član Unije.
-Tokom tog perioda BiH treba preuzeti 1.200
evropskih procedura i uredbi. No, odmah nakon
potpisivanja potpisuje se i takozvani
privremeni sporazum koji odmah stupa na
snagu, a on definiše pitanja trgovine,
transporta i još nekih oblasti, pojašnjava
Topčagić.
Parafiranjem Sporazuma o stabilizaciji i
pridruživanju Bosna i Hercegovina krenula je putem s
kojeg nema povratka. No, ono na što je bh lidere
upozorio i europski povjerenik za proširenje Olli Rehn
jest mogućnost zastoja na tome putu. Da do toga ne
bi došlo, vlasti u BiH na svim razinama morat će
istodobno rješavati političke i tehničke prepreke koje
stoje na putu do punopravnog članstva u Europskoj
uniji. Dosadašnja bh iskustva govore da to neće biti
nimalo jednostavan posao.
Bošnjački član Predsjedništva BiH i
predsjednik Stranke za BiH Haris Silajdžić smatra da
je juni naredne godine zacrtan kao krajnji rok za
potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju
sa EU, iako jasne uslove za taj čin BiH može da ispuni
i mnogo prije. Prema njegovom mišljenju, politički
lideri u BiH pokazali su, ne samo da su spremni, nego
i da imaju kapacitete da postignu dogovor i učine
pomake ka EU.
-To je posljedica izvjesnog sazrijevanja
s naše strane i smanjivanja razlika, te
djelovanja međunarodne zajednice u procesu
integracija - rekao je Silajdžić. Uoči sastanka lidera
stranaka potpisnica Mostarske deklaracije, Silajdžić
je naglasio da vlada atmosfera u kojoj se lakše i
lagodnije može govoriti o konkretnim rješenjima u
okviru reforme policije.
-Vrijeme je da konkretizujemo
dogovore iz Mostara i Sarajeva, ali to će biti
prilika i da dogovorimo pravila igre, odnosno
uspostavimo okvir u kojem će se kretati budući
pregovori o Ustavu BiH - naglasio je Silajdžić.
Olakšavajuća okolnost na koju nailazi BiH za
razliku od Hrvatske jeste činjenica da je većina
dokumenata koje treba da usvaja BiH, već prevedeno
na hrvatski jezik, za šta su trebale duge godine i
naporan rad prevodilačkih timova. Prema
informacijama koje dolaze iz Zagreba, ovdje se
raduju jer su uvjereni da će BiH morati kupiti stotine
hiljada listova dokumenata EU.
S. Hrustić

Radio Muslimanski Glas
Muslimanski Glas se redovno emituje u
New Yorku
svake srijede navečer od 9:00-9:30,
na talasima
nezavisne radio stanice WNYE 91.5 FM

U izdanju web magazina
www.bosnjaci.net održana
prva promocija knjige „Logor“
u Torontu

ZABORAV
JE KAO
PROKLETSTVO
U petak, 7. decembra 2007. u sali Bosanskog
Islamskog Centra na 75 Birmingham Street u
Torontu održana je prva promocija knjige
“Logor” na sjeverno-američkom kontinentu, u
izdanju web magazina www.bosnjaci.net. O
knjizi su govorili Nejra Edrenić, Bahra Pašić,
Hasan Karabegović i prof. Emir Ramić.
Knjiga sabranih priča “Logor” je samo kap u
moru turobnog i teškog bošnjačkog života i
patnje. To je naša opomena, uputa i orijentir u
jednu daleko opsežniju opservaciju i elaborate
“da ne umre jedan narod” u kojoj se ukazuje na
opasnost i okruženje u kojem je bošnjački narod
živio, živi i u kojem mu je živjeti.
E, pa upravo da se ne desi “Da ne umre jedan
narod” pišimo i pamtimo, ako treba jednu riječ i
milion puta, radi naše djece i budućnosti Bosne,
kazano je na promociji.

Autoput kroz Bosnu i Hercegovinu

IZGRADNJA 130
KILOMETARA

Bosna
Hercegovina će od 2009. do 2013.
godine izgraditi 130 kilometara autoputa na
koridoru V-C. Poslove će izvoditi kompanije iz
Sarajeva, Zagreba, Madrida i Rima.
Ministar komunikacija i prometa BiH Božo Ljubić
potpisao je šest ugovora s predstavnicima firmi
koje će raditi glavne projekte na dionicama
Svilaj - Doboj-Jug, dužine 63 km, obilaznica
Zenica, dužine 9 km i Mostar sjever-Bijača, čija
dionica iznosi 57 kilometara. Nosioci aktivnosti
su Institut građevinarstva Hrvatske iz Zagreba i
IPSA institut iz Sarajeva, kompanija Lotti iz
Rima i kompanija Inoxa iz Madrida. Ljubić je
dodao da je vrijednost svih sedam ugovora za
novu dionicu od 130 km 15,3 miliona eura.
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Još nije kasno da
pomognemo
sebi

www.genocid.org

BOŠNJAČKI IZVORI VELIĆ
5311 N California Ave
Apt # 2 S
Chicago, IL 60625

H. 773.784.2771
C. 773.895.5131
amir82@sbcglobal.net

Znanje je jedna kap, a neznanje cijelo more
Bosanske vjerske knjige možete naručiti i kupiti po cijenama
kao i u Bosni. Da riješite svoje dileme sa literaturom i znanjem,
da ostavite svojoj djeci u amanet. Bajramski pokloni i za sve
druge prilike koje ostaju trajno u vašim
i našim seharama i vitrinama.

HVALA NA POVJERENJU
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Piše: Azra Heljo

SVEČANI ISPRAĆAJ BUDUĆIH
HADŽIJA
U Čikagu svečano obilježen Dan državnosti Bosne i Hercegovine. U novoj
džamiji na Westernu, u prisustvu rodbine, prijatelja i velikog broja džematlija
svečano ispraćeno sedam budućih hadžija na hadž. Dr. Senad ef. Agić proučio
hadžijsku dovu za sretan i hairli odlazak put daleke Meke.

C

ikago je grad u kojem
bošnjačka zajednica živi
punim plućima. Grad u
kojem vas mlin života melje
nemilosrdno, ali i grad u kojem ćete
uvijek naći nešto što će vam odmoriti
dušu i napuniti baterije, da lakše
kročite u novi dan. Ovo je inače doba
godine, koje i pored zime koja je ovih
dana obukla grad u prvi snježni
ogrtač, u znaku brojnih manifestacija i
zbivanja, koje svakako zavrjeđuju
pažnju i prostor.
Tako je u prisustvu velikog
broja gostiju, diplomatskog kora

Bosne i Hercegovine u SAD, svečano
obilježen Dan državnosti Bosne i
H e r c e g o v i n e . To m p r i l i k o m
premijerno je izvedeno, slobodno
možemo reći, remek-djelo našeg
skladatelja Asima Horozića „Kapija“,
posvećeno tragično pokošenoj
mladosti u Tuzli na mjestu zvanom
Kapija. Fašistička, zločinačka granata
ugasila je 71 mladi život. U
nizu manifestacija koje su,
također, obilježile protekli
period, vaš izvještač se
ipak opredijelio da vam
dočara atmosferu
svečanog ispraćaja budućih
hadžija na hadž.
U nedjelju, 2.
decembra, i pored jake
zime, koja je dan ranije prvi
put ove godine pokazala

svoje zube, nije spriječila veliki broj
rodbine, prijatelja i ostalih džematlija,
da dođu u novosagrađenu džamiju na
Western aveniji u Čikagu, i svojim
prisustvom uveličaju ovaj ispraćaj.
Oduvijek se kod nas pridavala velika
pažnja obavljanju hadža, kao pete
osnovne islamske dužnosti, odnosno
petog islamskog šarta. Hadž je
poseban doživljaj, poseban osjećaj
koji je nemoguće dočarati, on se može
samo doživjeti. Ovogodišnji ispraćaj
budućih hadžija posebno je značajan
jer je prvi put održan u novootvorenoj
džamiji u Čikagu. Ove godine na hadž

je otišlo sedam naših sugrađana:
Galiba Mulalić, Alija Ljuščić, Osman
Džananović, Osman Avdić, Ruždija i
Šefćeta Đerlak i Nura Čabrić.
Nakon akšam namaza, u
izvrsnoj organizaciji ženske grupe
BICCI-ja „NUR“ i učešće brojnih
džematlija upriličena je svečana
večera koja je protekla u toploj i

prijatnoj atmosferi, kako to i dolikuje
ovakvim prilikama. Svečanost
ispraćaja budućih hadžija nastavljena
je obraćanjem Kemala ef. Karića
prisutnim džematlijama. Između
ostalog, ef. Karić govorio je o značaju
hadža u životu svakog
muslimana, pripremama za
hadž, ikraru i dovi,
bavljenju na putu, te
samom činu obavljanja
hadža. Posebn akcenat ef.
Karić stavio je na pogrešno
mišljenje koje vlada među
našim narodom o tome
kada treba obaviti hadž.
Uvriježeno je mišljenje da
je to pred zalazak života, i
vjerojatno naše hadžije po
starosnoj dobi spadaju
m e đ u n a j s t a r i j e . To
razmišljanje je pogrešno i
hadž treba obaviti čim nam
t o m a t e r i j a l n e i z d rav s t ve n e
mogućnosti dozvole. Posljednjih
godina broj naših hodočasnika se
povećava, što je svakako odraz
materijalnog i ekonomskog statusa
naših ljudi, ali i poboljšanja uvjeta
putovanja i njegove organizacije, te
bezbjednosti putovanja, smještaja,
ishrane i ljekarske pomoći. Budućim
hadžijama i prisutnim džematlijama,
obratio se i dr. Senad ef. Agić, glavni
imam za Sjevernu Ameriku i Kanadu.

Nakon prigodne besjede o važnosti
obavljanja hadža , ef. Agić je proučio
hadžijsku dovu za buduće hadžije i
poželio im sretan i hairli odlazak put
daleke Meke, te Allahov dž.š.
blagoslov.

Nakon proučene dove,
komšije, prijatelji, rodbina i prisutne
džematlije budućim
hadžijama još
jednom su zaželjeli sretan put. U
momentu pisanja ovog teksta dobili
smo obavijest da su sve buduće
hadžije sa prostora Amerike i Kanade
sretno doputovale na odredište. U
Čikagu će u povodu Bajrama biti
upriličeno tradicionalno bajramsko
sijelo, za koje već vlada veliko
interesovanje.

VAŠ MORTGAGE LOAN OFFICER - DESET GODINA ISKUSTVA

BRUNO MRUCKOVSKI
314-638-3000 OFFICE
314-583-1112 CELL.
8707 Gravois Rd.

UVIJEK NA RASPOLAGANJU ZA TERMINE
*Equal Housing Lender

Muzička scena u BiH

"Emina" u prodaji
do kraja decembra
Novogodišnji poklon mnogobrojnim ljubiteljima
muzike Mostar Sevdah Reunion, u čijem sastavu
su: Ilijaz Delić, Mustafa Šantić, Sead Avdić, Neđo
Kovačević, Kosta Latinović, Mustafa Behmen i
gost izvođač Branko Pavlović, je novi album sa 14
pjesama pod nazivom "Emina".
Nakon što su u septembru ove godine preuzeli na
sebe odgovornost za aranžmane 14 pjesama i
priveli kraju snimanje albuma u mostarskom
studiju Pavarotti, članovi benda su potpisali
ugovor sa izdavačkom kućom Buybook i time
ostvarili planove za izlazak novog albuma na
tržište Bosne i Hercegovine do kraja ove godine.
Paralelno sa izdavanjem albuma u BiH, Buybook
će obezbjediti distribuciju albuma na tržište
Hrvatske i Slovenije.

Bijeljina: Zbog zločina u Ključu

UHAPŠEN
VINKO KONDIĆ
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu
(SIPA), po nalogu Tužilaštva BiH, uhapsili su u
Bijeljini Vinka Kondića (54) zbog sumnje da je
počinio ratni zločin nad žrtvama bošnjačke i
hrvatske nacionalnosti na području opštine Ključ.
Osumnjičeni je predat nadležnom tužiocu
Odjeljenja za ratne zločine Tužilaštva BiH, koji će
ga u zakonskom roku saslušati i nakon toga
odlučiti da li će predložiti određivanje pritvora.

Foča - Ustikolina

MLADI DOBILI
SVOJ DOM
Izgradnjom Omladinskog doma mladi u
općini Foča-Ustikolina konačno su dobili
savremen i adekvatan prostor za okupljanje.
Kako je Feni kazao načelnik ove općine Zijad
Kunovac, obavljena je primopredaja
novoizgrađenog omladinskog doma čiju je
izgradnju sa preko 250.000 maraka u potpunosti
finansirala Islamska banka za razvoj «Jedah»
preko Organizacije islamske konferencije (OIC) i
Fonda za povratak u BIH.
-Izgradnja Doma trajala je oko pet
mjeseci i ovaj objekat koji smo dobili na
poklon, od posebnog je značaja za mlade
općine Foča-Ustikolina. Sada očekujemo da
se mladi aktiviraju da li pojedinačno ili
udruženo te uz našu podršku osmisle
projekte i sadržaje koje ćemo zajedno
realizirati u ovom Domu kazao je Kunovac,
dodajući da je riječ o višenamjenskom objektu
koji će pored mladih kojima je prvenstveno
namijenjen, poslužiti i za druge aktivnosti.
Kako bi omladinski Dom bio stavljen u
funkciju preostaje još njegovo opremanje što će
prema riječima načelnika također pomoći
Organizacija islamske konferencije, a između
ostalog predviđeno je i opremanje Internet
centra.

Srebrenica

8

15. decembar 2007.

bosnjacka

Mostarci u strahu

URUŠAVA LI SE STARI MOST
Preliminarni izvještaj komisije
kazao kako nema opasnosti za
stabilnost Starog mosta!
Nakon što se sa sjeverne strane Staroga mosta u
Mostaru pojavilo nekoliko pukotina, u Mostaru je
nastala panika i zavladao strah od mogućeg
urušavanja mosta, jednog od simbola Bosne i
Hercegovine. Posebna komisija koju je oformio
gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić, kako bi se
utvrdila stabilnost Starog mosta, završila je svoj
preliminarni izvještaj u kojem se kaže da
napuknuća koja su se pojavila konstruktivno ne
predstavljaju opasnost za stabilnost i sigurnost
mosta.
Različito prezentovane informacije u javnosti
unijele su paniku među građane Mostara, ali i
zabrinutost među stručnjacima, međutim
preliminarni izvještaj objavljen javnosti kaže kako
su tzv. napuknuća, zapravo mikro naprsline koje ni
konstruktivno ni statički ne utiču na stabilnost
mosta.
Tihomir Rozić, arhitekta i član stručne komisije
kazao je da se dobronamjerni ne trebaju brinuti za
sigurnost mosta jer je on živ i da će i dalje živjeti.

Pljačka stoljeća na Sarajevskom
aerodromu

U organizaciji NVO Bosfam u Sarajevu
otvorena izložba rukotvorina

UKRADENO 2,5
MILIONA MARAKA

Bosanska tradicija,
ljepota i rad

Četiri razbojnika obučena u crne uniforme sa
oznakom Državne agencije za istrage i
zaštitu (SIPA), prijeteći oružjem radniku
Granične policije BiH, izvršila su pljačku u
dijelu Aerodroma u Sarajevu i odnijeli veću
količinu novca. Razbojnici su se udaljili
Alejom Bosne Srebrene i u sarajevskom
naselju Nedžarići zapalili džip 'audi Q7'.
Prema informacijama koje su plasirane u
javnost odneseno je 2, 5 milijuna KM, a FTV,
pozivajući se na prve neslužbene
informacije javila je da je ukradeno oko 6
miliona maraka. Neki mediji su čak novčani
iznos ABS banke procijenili na šest miliona
eura, no, ova informacija je još uvijek
nepotvrđena. Prema posljednjim
informacijama koje su objavljene pred
zaključenje ovoga broja Bošnjačke
Dijaspore jedna osoba je već uhapšena zbog
dovođenja u vezu sa pljačkom stoljeća.

U Sarajevskom Domu Oružanih snaga BiH otvorena je
autentična izložba bosanskih rukotvorina "Bosanska
tradicija, ljepota i rad" u organizaciji NVO "Bosfam" iz
Tuzle. Posjetioci su mogli vidjeti bosanske ćilime različitih
dimenzija, boja i dezena, ali su se mogli vidjeti i drugi
zanimljivi primjerci ručnog rada, kao što su vuneni i
proizvodi od konca šalovi, kape, džemperi i drugi odjevni
predmeti, kao i ukrasi od stakla te drugi suveniri.
Direktorica "Bosfama" Munira Beba Hadžić kazala je za
Fenu kako je osnovna želja postavke promocija
bosanskih ćilima, kao trajne vrijednosti sa ovih prostora,
ali i drugih oblika ručnog rada koji su dio bh. tradicije.
Dodala je kako je sve proizvode ručno uradilo, heklalo ili
plelo, koristeći isključivo domaći materijal, oko 200 žena
Udruženja, koje su u proteklom ratu izgubile članove
svojih porodica. Izložba je prodajnog karaktera, a novac
su namijenili organizaciji "Srcem za djecu koja boluju od
raka" Sarajevo te daljem razvoju projekta. Cijene
proizvoda su različite i kreću se od 20 do 1.000 KM.
Izložbu je otvorila potpredsjednica Federacije BiH
Spomenika Mićić, ne krijući razočarenje sramno malim
odzivom posjetilaca na ovu humanitarnu akciju.

Upozorenje na opasnosti od mina

Mia Šišić
održala prezentaciju

Uskoro nove
optužnice za genocid
Specijalni tim Tužilaštva BiH za Srebrenicu
istražuje ratne zločine i genocid koji je počinjen, a
nove optužnice bit će podignute uskoro, izjavio je
u ekskluzivnom intervjuu za "Dnevni avaz" šef
Odjela Tužilaštva BiH za ratne zločine i zamjenik
glavnog tužioca
Dejvid Švendiman (David
Schwandiman). On je u svom prvom intervjuu za
bh. medije, po preuzimanju dužnosti, naglasio da
u Specijalnom timu trenutno rade "četiri tužioca i
četiri specijalna istražitelja". Prema njegovim
riječima pored aktivnih slučajeva: "Trbić", potom
osoba koje su deportovane iz SAD, te slučaja
"Kravica" koji traje već duže vrijeme, bit će još
optužnica, ali on nije želio precizirati o kojim se
osobama i zločinima radi.

"Ishitrene informacije bez stručne provjere uvijek
pokrenu lavinu negativnih komentara u medijima
koje se munjevitom brzinom šire u svijetu", kazao
je Rozić.
Stari most neće biti zatvoren za javnost, a stručna
komisija i institucije zadužene za brigu o zaštićenoj
UNESCO-ovoj zoni svakodnevno nadziru situaciju
na Starom mostu i starom gradu te će bilo kakve
promjene ili eventualna oštećena javnosti biti
objavljena samo iz nadležnih institucija, Agencije
za Stari grad i Gradske uprave Mostar.

Mia Šišić je student četvrte godine univerziteta
Windsor, Ontario, Canada-odsjek psihologija. Član
je World University Service Canada i njegov
organizacioni direktor.

Povodom desetogodišnjice potpisivanja Ottavskog
sporazuma, u ponedeljak, 3. decembra,
organizovana je prezentacija o opasnosti minskih
polja u svijetu sa akcentom na BiH. Prezentacija je
upriličena na Univerzitetu, gdje je uz mnoštvo
posjetilaca pripravljena simulacija minskih polja sa
elektronskim i zvučnim efektima.
-Moj cilj je danas, da upozorim i podsjetim ljude na
opasnost minskih polja. i pomognem sa donacijom
koju su darovali posjetitelji, ekipu deminera u
Unsko-Sanskom kantonu u okviru BIMAC-a”, rekla
je Mia obraćajući se prisutnima.
Osim simulacija, posjetiteljima je podijeljena
literature internacionalne kampanje o zabrani
proizvodnje i upotrebe mina. Na kraju večeri
posjetioci su mogli pogledati cjelovečernji igrani
film Ničija zemlja, našega oskarovca Danisa
Tanovića.
J. Halkić

15. decembar 2007.
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Tekst preuzet iz lista Avaz Panorama

Lejla Hadžimuratović, američka glumica rođena u Goraždu

GLUMI SA RIČARDOM GIROM
U Veneciji me poljubio Tom Kruz
- Radila sa Stivenom
Sodenbergom, snimala sa
Džordžom Klunijem i Al Pačinom

Domiziano Arcangeli i Lejla Hadžimuratović
(fotoFrazer Harrison)

Film Ričarda Šeparda (Richard Shepard)
„The Hunting Party“ sa Ričardom Girom (Richard
Gere) i Terensom Hauardom (Terrence Howard) u
glavnim ulogama, koji je prošle godine sniman u
Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, premijerno je
prikazan u Veneciji, Njujorku i Ljubljani. Glas
Bosanke koji se čuje u pozadini filma pripada Lejli
Hadžimuratović, američkoj glumici, rođenoj
Goraždanki.
-Iz tima su me kontaktirali početkom ove
godine, jer im je trebalo pomoći na
postprodukciji. Otišla sam na audiciju i dobila
posao. Eto, ništa specijalno. Puka slučajnost i
izvrsno iskustvo - kaže Lejla.
Izvan Domovine, ova djevojka, koja govori
10 jezika i do sada je obišla ili stanovala u čak 50
zemalja, živi od 1984. godine. U vrijeme početka
agresije na Bosnu i Hercegovinu, Lejla je boravila na

Bliskom istoku. Onda su se nizale adrese u Turskoj,
Francuskoj, Španiji, Rusiji i Omanu.
-Konačno sam u Tunisu, na francuskom
univerzitetu, uspjela nastaviti započete
studije s Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Bio
je to težak studij klasičnog arapskog,
španskog i engleskog jezika. Nakon
diplomskog, otišla sam u Ameriku s namjerom
da radim magisterij i nastavim glumu i ples prisjeća se Lejla.
Za deset godina, koliko živi u Los Anđelesu,
bila je član nekoliko pozorišta i nastupala u brojnim
predstavama.
-Neopisivo vrijedno iskustvo stekla
sam u avangardnom pozorištu „City Garage“.
Posljednje sam dvije godine radila uglavnom
na filmovima. Snimila sam tridesetak kratkih i
dugometražnih filmova. Trenutno radim na
filmu „Caravaggio“, gdje glumim na
italijanskom, francuskom, latinskom i
starogrčkom - govori Lejla.
Brojni poslovni angažmani donose joj još
brojnija poznanstva. Može se pohvaliti da se sretala
i družila sa ljudima koje viđamo samo na malim
ekranima.
-Radila sam sa Stivenom Sodenbergom
(Steven Soderbergh) na setu snimala sa
Džordžom Klunijem (George Clooney) i Al
Pačinom (Palcino). Družila sam se i sa
Monikom Kruz (Cruz) u Madridu, inače
sestrom Penelope Kruz, sa Bretom Ratnerom
na Beverli Hilsu, večerala sam sa Denzelom
Vošingtonom (Washington), dobila poljubac
od Toma Kruza (Cruz) u Veneciji - nabrojala
nam je Lejla samo neka od silnih poznanstva.
No, kako dodaje, žao joj je što je malo u BiH te, osim
Danisa Tanovića, ne poznaje mnogo ljudi iz bh.
filmske industrije.
-Ponosno pratim sve naše uspjehe! Zaista bih
bila sretna da radim neki film na bosanskom poručuje glumica.

Uskoro u Sarajevu

Premijera filma
"Lov u Bosni"
Svečana premijera filma "Lov u Bosni"
(Hunting Party), režisera Richarda
Sheparda i sa holivudskom zvijezdom
Richardom Gereom u glavnoj ulozi,
koja je bila zakazana za 7. decembar u
sarajevskom kinu Meeting Point,
pomjerena je za sedam dana.
Organizatori svečane premijere
Sarajevo Film Festival i distributer filma
Tropik Film & Video, obavijestili su da

se premijera, iz tehničkih razloga,
pomjera za sedam dana. Stoga će
svečana premijera filma "Lov u Bosni" u
sarajevskom kinu Meeting Point bit će
upriličena 14. decembra, upravo u
vrijeme kada ovaj broj Dijaspore bude
izašao iz štampe. "Lov u Bosni“ je priča
o potrazi za najtraženijim haškim
bjeguncem Radovanom Karadžićem, i
sa Richardom Gereom u glavnoj ulozi.

Darko Jovanovic
Sales Consultant

4650 14 Mile Rd., N.E. (M-57)
Rockford, MI 49341
616.866.9511
Fax 616.866.1842
djovanovic@johndeckerchevy.com

Svjetski mediji o krizi u BiH

DA LI JE BALKAN
PRED NOVIM
RATOM?
Višesedmična kriza koja vlada u Bosni i
Hercegovini izazvala je veliku pažnju svjetskih
medija koji već danima javljaju o krizi u BiH i
Blakanu, a strani analitičari sve češće spominju i
novi rat na Balakanu. BiH tresu poskupljenja
najveća u posljednjih 10 godina, a međunarodna i
domaća politika u zemljama u okruženju ponovno
su pred velikim iskušenjem očuvanja mira.
Ra zo č a rava j u ć e p r o g n o ze o s t a n j u n a
cjelokupnom Balkanu donosi BBC, francuski “Le
figaro”, londonski “Times”, “Guardian”, a na vrlo
osjetljivu situaciju upozoravaju i crkveni
velikodostojnici ali i bivši predstavnici
međunarodne zajednice u BiH.
“Times” piše kako se neovisnosti Kosova
protivi Rusija, te Grčka, Cipar i Španjolska, dok
“Guardian” ocjenjuje da će kosovsku neovisnost
već početkom sljedeće godine prvi priznati
Washington a nakon njega i ostale velike članice
EU-a. Propali pregovori o statusu Kosova tema su
svjetskih medija, koji u njima vide stare duhove
rata na Balkanu.
Dok “Times” piše o nejedinstvenosti
zemalja međunarodne zajednice - neke su za a
neke protiv neovisnosti Kosova, čime se još više
podgrijava i onako vruća politička situacija na
cijelom Balkanu, “Guardian” ide i korak dalje
predviđajući ozbiljno pogoršanje odnosa među
malim državama Balkana, potpomognutim
velikim silama.
-Na Balkanu treba očekivati novi zveket
oružja, novih blokada i zatvaranja državnih
granica kao odmaze prema zemljama koje
podržavaju neovisnost Kosova, piše “Guardian”.
Ozbiljna politička situacija, kako ocjenjuju u
medijima, izravno će utjecati i na BiH, Sam bivši
visoki predstavnik u BiH Christian ChwarzSchilling ne isključuje mogućnost građanskih
nemira na Kosovu i u BiH.
Opasna situacija na Balkanu, prema
pisanju “Times-a”, podsjeća na raspad bivše
Jugoslavije i “bosanski rat”, te neovisnost
Slovenije, Hrvatske i BiH. Dok se u BiH entitetske
vlade trude ugušiti val poskupljenja, svjetski
mediji upozoravaju: Propali pregovori o Kosovu,
prouzročili su najveću krizu na prostoru bivše
Jugoslavije od 1999. godine.

Ljubitelji romske muzike zabrinuti

Šaban imao
srčani udar

Kralj romske muzike, prava balkanska
muzička zvijezda - Šaban Bajramović, doživio je
srčani napad, nakon čega je smješten u bolnicu u
Nišu. Osjetio je jaku bol u grudima, te se počeo
gušiti, pa je prevezen u bolnicu gdje su mu doktori
utvrdili srčani napad. Iako su ga idućeg dana
pustili iz bolnice, nakon novog napada se vratio.
-Jako je tužan. Doktori su mu rekli da
više ne smije nastupati jer ga to strašno
iscrpljuje i on je očajan zbog toga. Veselio se
koncertu u beogradskom centru "Sava". Ja
samo želim da se on oporavi", ispričala je
supruga Milica dodavši da je on i prošle godine u
ovo doba imao slične zdravstvene probleme.
Šaban Bajramović iako ima 72 godine nastupa
uspješno na koncertima širom prostora bivše
Jugoslavije.

10 15. decembar 2007.
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Srebrenički genocid i pamćenje

ĆILIM SJEĆANJA

Humanitarno sijelo u St. Louisu

SPOMENIK POGINULIMA
U SUĆESKOJ
Organizatori su se zahvalili svima koji su podržali ovu akciju.
Na dva dijela prikupljeno više od 7.000 dolara.

Udruženje preživjelih srebreničkog genocida ST.
Louis organizuje akciju pod nazivom “Ćilim
sjećanja“. Svi oni koji su izgubili svoje najdraže
mogu poslati svoje podatke da bi se ime njihovog
poginulog našlo na tom ćilimu nestalih. Ćilim sa
imenima poginulih u srebreničkom genocidu će
biti postavljen u muzeju u Washingtonu.
Sve informacije možete dobiti brojeve telefona:
314-393-2911 ili 314-616-0423 (Rusmina ili
Nihada)

Begović na festivalu u Indiji

SASVIM LIČNO

U subotu je, 17. novembra 2007. u velikoj
sali restorana Grbić održano humanitarno sijelo za
podizanje spomenika poginulima u Sućeskoj, kao
vječna uspomena za one koji su dali svoje živote
braneći svoje rodno mjesto, Srebrenicu, Podrinje,
kao i cijelu BiH. Malo je poznato da je u Sućeskoj u
minulom ratu poginulo 654 borca, za koje su rođaci,
prijatelji i komšije odlučili nparvatiti spomenobilježje, da svjedoči našoj djeci i unucima da su za
slobodu poginula naša braća.
Humanista Halil Mehmedovića Halčo, uz
Osmana Ahmetovića Tamburu i gostom iz Ajove
Mensurom Tursunovićem, te našim Ahmedom
Brdarevićem, napravili su odličan ugođaj, koji su
upotpunili odlični dueti naših Hani i Halče i orkestar
Azimira Zukanovića Aze. Da sve bude u najljepšem
redu pobrinule su se sa odličnim nastupom naše
lijepe djevojke i djevojčice iz KUD-a Đerdan, uz
koreografa Seku Zukanović, sa predivnim igrama i
kolima iz naše drage Bosne i Hercegovine. Veliki broj
gostiju na humanitarnom sijelu u restoranu Grbić
podržao je akciju izgradnje spomen-obilježja, a
slično sijelo je održano i u Den Mojinu Ajova, dok će
se humanitarni koncert, 15. decembra održati i u
Bowling Greenu sa našim provjerenim
humanistima.
Organizatori su se zahvalili svima koji su
podržali ovu akciju, a Bošnjačka dijaspora
objavljuje spisak donatora. Humanitarno Sjelo u St.
Louis 17. 11. 2007.
Donatori = $ 3,075.00; Ulaz = $ 3,350.00; Ukupno
= $ 6,425.00; Troškovi = $ 1,450.00.
Donatori: Zemir i Mukadesa Malkač $ 50; Husein
Ćoralić $100; Eneiz Mehmedović $100; Fikret Šehić
$ 50; Azem Osmanović sa porodicom $ 50; Od
jarana iz Bratunca, Vihor $ 20; Enver Subašić i
Sedina $100; Almir Subašić i Mirela $ 40; Mirsad
Salihović sa porodicom $ 60; Selimović Salkan
$100; Halilović Sabit $ 50; Musić Hajrudin (Rule) $
50; Behadil Zukanović $100; Safet Malić $ 40;

Ademović Lejla $ 20; Nedim Hasanović $ 50; Hule iz
Sebiočine $ 50; Suvad Avdić $ 20; Planić Izet $ 50;
Hasan Gabeljić $ 50; Naserudin Avdić $ 40; Ibrahim
i Sadeta Šehić; Hido Suljić $100; Mehmed Selimović
$ 20; Azamina Suljić $ 20; Hrusto i Refija Begović $
20; Osman Gladović $40; Muhamed Krvić $ 50;
Sabit Kadrić-Karačić $ 40; Smajić Muhamed
Bratunac $ 25;
Salko Fejzić $100; Suljo i Mina Hodžić $ 50; Beriz
Nukić $100; Admir Orić $ 50; Edmir Orić $ 20; Fadil
Bradarić $ 20; Hamdija Mujić $100; Mevludin, Hajra
Musić $ 50; Dalić, Havić - Džile $ 40; Mersed
Mehmedović $ 50; Dževad Šahbegović $100; Eldin
Jašarević $ 50; Sehanid i Edita Malić $ 50; Adem i
Sedika Alijć $ 50; Senad i Hajreta $ 40; Nk-BiH - St.
Louis $100; Sadik Mehmedović $200; Kemo
Sulejmanović $ 50; Sarija Gabeljić $ 50; Avdulah
Hodžić $ 50; Ismet Hasanović $100; Enes Begić $

50; Jasmin Cerić $ 20; UKUPNO $ 4,970.00.
Humanitarno sijelo Des Moines: Ulaznice
$1,160.00; Donacije $ 1,543.00; Troškovi $
400.00; Ukupno
$2,703.00. Donacije: Salko
Tursunović $100; Medo Tursunović $100; od brata $
10; od Saralije $ 10; Beli Burić $ 20; Vahid Burić $
20; Latif i Senada Ikeljć $ 20; Bećirović Rifet $ 50;
Nedžad i Aiša Malić $100; Midhat Osmanović $ 38;
Samir Ferhatović $100; Behadil i Muhamed
Selimović $ 40; Mevludin Suljić $ 50; Adil Ademović
$ 60; Safet Zubinović $ 40; Mustafa Muftić $ 40;
Irsad Palić $ 40; Vejsil Palić $ 40; Sumbila Buljubašić
$ 10; Kemal Imamović $ 20; Hasan Atić $ 20; Damir
Eibović $ 20; Safet Bajiram $ 5; Hazim Bećirović $
20; Nail Salihović $ 60; Ragib Memišević $ 50; Suljo
Suljić $ 40; Ramiz Dautović $ 20; Hahmet Ibišević $
20; Alija Malarević $ 20; Mehmed Šabanović $100;
Huse Sivac $ 20; Bajro Rizić $ 20; Samir Mulalić $
40; Suad Šehić $ 40; Adisa i Alma Isaković $ 20;
Febo Isaković $ 10; Majra Suljić $ 20; Šećan Ibišević
$ 20; UKUPNO $ 2,300.00.

Bosanskohercegovački reditelj
Nedžad Begović otputovao je u
Indiju gdje svojim filmom
"Sasvim lično" učestvuje na 12.
internacionalnom filmskom
festivalu u Kerali od 7. do 14.
decembra.
Nedžad Begović je s filmom
"Sasvim lično" bio bh. kandidat
za Oskara 2006. godine, a
također je učestvovao na brojnim filmskim
festivalima u svijetu i osvojio značajne nagrade
kao što su: Nagrada žirija Veliki pečat za najbolji
film - Zagreb dox, Nagrada publike za najbolji film
- ZagrebDox, The Best World Documentary Film Jihlava, The Best Documentary Film - Bucharest, i
druge, saopćeno je iz SAGA-e.

Sućeska - Srebrenica

UREĐEN
OMLADINSKI
CENTAR
Volonteri italijanske organizacije "Frontiera“ u
selu Sućeska kod Srebrenice završili su uređenje
omladinskog centra koji se nalazi u sastavu
školske zgrade. Ovaj prostor uređen je i
opremljen za održavanje radionica, zabavnih i
disko večeri.
Po riječima aktivista ove organizacije, koja je na
prostorima Srebrenice i Bratunca prisutna već
nekoliko godina, cilj akcije je bio da se mladima iz
Sućeske uredi prostor koji bi nakon škole mogli da
koriste u zabavne svrhe.
Volonteri "Frontiere“ će tokom narednog proljeća
organizirati niz radionica u Sućeski i selima oko
Bratunca.

Inicijativa za osnivanje Sabora Krajišnika
Bosanske Krajine Sjeverne Amerike
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U Holokaust Muzeju u St. Louisu otvorena izložba o genocidu
u Prijedoru 1992-95.

O BAV I J E S T
U bosanskohercegovačkoj zajednici u St. Louisu
pokrenute su obuhvatne pripreme za osnivanje
Krajiške asocijacije - Udruženje Krajišnika
“BOSANSKA KRAJINA “ ST. LOUIS, MO,
USA, kao i pripreme za izradu statutarnih odredbi s
ciljem osnivanja vrhovnog i reprezentativnog tijela:
SABORA KRAJIŠNIKA BOSANSKE KRAJINE
SJEVERNE AMERIKE.
Ova organizacija okupljat će Krajišnike, građane
bh. dijaspore sa područja općinskih regija UnskoSanskog kantona i to: Bihaća, Cazina, Velike
Kladuše, Bužima, Bosanske Krupe, Bosanskog
Petrovca, Ključa, Sanskog Mosta kao i šire regije
Banja Luke, Prijedora, Kozarca, Bosanskog
Novog, Bosanske Dubice i ostalih krajeva
Bosanske Krajine.
POZIVAMO SVE KRAJIŠNIKE ŠIROM
AMERIKE I KANADE DA SE UKLJUČE U
C I L J U I M P L E M E N TA C I J E O V O G
ZNAČAJNOG PROJEKTA.
Za Koordinaciju sa ostalim gradovima i BiH
zajednicama širom Sjeverne Amerike molimo da
nam se javite na e-mail: nanicosman@yahoo.com.

Prijedor neće
biti zaboravljen
Zerina Musić (u sredini) rođena prije petnaest
godina u koncentracionom logoru Trnopolje,
otvara izložbu presijecanjem vrpce zajedno sa
Vedadom Karahodžićem, u Holokaust Muzeju i
Naučnom Centru, 25. novembar 2007.

INCIJATIVNI ODBOR ZA OSNIVANJE
SABORA KRAJIŠNIKA BOSANSKE KRAJINE
SJEVERNE AMERIKE

St. Louis

RADOST
ZVANA
MUNARA

Bošnjačka Dijaspora iz broja u broj prati "rast"
munare uz džamiju na Lansdowne, u St. Louisu,
dijeleći radost sa desetinama hiljada Bošnjaka koji
žive u ovom gradu. Kao što se može primijetiti na
slici, radovi su poodmakli i majstori su sve bliži
gornjem "šerefetu". Podsjećamo Vas da još uvijek
imate vremena da uzmete učešće u ovoj zaista
hairli akciji. Svoje donacije (check ili money order)
možete naglasiti na "Islamic Community Centar"
St. Louis, i poslati na adresu: 4666 Lansdowne
Ave, St. Louis, MO 63125.

Čak i prije najavljenog početka otvaranja
izložbe “Prijedor: Lives from the Bosnian Genocide”,
osoblje Muzeja je prestalo brojati na cifri od 400
gostiju a i nakon toga su još pristizali, tako da je
mala prijemna dvorana ubrzo bila prepuna, i starih i
mladih, i Amerikanaca i Bosanaca. Svi su došli da
vide izložbu, eksponat “Prijedor: Lives from the
Bosnian Genocide” u St. Louis Holocaust Museum
and Learning Center. Nakon više od dvije godine,
izložba je proizvod odlične saradnje između
Bosanaca porijeklom iz Prijedora, osoblja Holocaust
Museum i studenata i fakultetskog osoblja sa
Fontbonne University koji su pravili i snimali
intervjue sa preživjelima iz Prijedora.
Odmah se moglo vidjeti da to neće biti samo
uobičajen eksponat, kada je vrpcu otvaranja
presjekla Zerina Musić, koja je prije 15 godina
rođena u koncentracionom logoru Trnopolje. Pri
samom porođaju, njenoj majci Erzeni je od strane
srpskog osoblja doslovce rečeno da ukoliko rodi
muško, bit će uzeto, a ukoliko se rodi žensko dijete,
da ga može sačuvati.
Pobjednik mnogobrojnih nagrada, britanski
novinar Ed Vulliamy, prvi reporter koji je uspio doći
do koncentracionih logora u Prijedoru, obratio se
prisutnima, popraćen obraćanjima direktora Muzeja
Jean Cavender, predsjednika Udruženja stanovnika

Novinar Ed Vulliamy
razgovara sa mladim Bosancima
uključujući i Alisu Gutić, krajnje desno.

općine Prijedor Amira Karadžića i Dr. Bisere
Turković, Ambasadora BiH u Americi.
Suze su potekle mnogim prisutnim
posjetiocima koji su kroz hronološki poredane
eksponate mogli sagledati svu tragediju koja je
zadesila Prijedor 1992-1995. Za neke je to bio prvi
put da se susretnu sa onim što se desilo u Prijedoru:
organiziran i sistematski teror kojeg je sačinjavalo
protjerivanje skoro cjelokupnog nesrpskog
stanovništva, zatvaranje hiljada ljudi u
koncentracione logore gdje su ubijani, silovani,
terorisani, omalovažavani, u tolikoj mjeri kakva se
nije vidjela još od II Svjetskog rata.
Za druge, reakcija je bila više personalna i
emocionalna. Za Alisu Gutić, iz Kozarca, čiji je otac
ubijen u ratu, ova izložba je značila i odušak za
ranije skrivana osjećanja koja je tajila skoro cijeli
život: -Cijeli život, kroz suze sam se osuđivala i
mrzila što sam Bosanka, jer sam imala samo
tri godine kad sam izgubila oca. I danas nakon
što ostaci mog oca nisu pronađeni, ja još
uvijek mrzim bilo što vezano za rat. Ali, sad
vidim svoj život drugačije i vidim da ja trebam
biti veoma ponosna što sam Bosanka, kaže
Alisa, koja je inače student na Saint Louis
University.
Članovi Udruženja stanovnika općine
Prijedor, koji su dali veliki doprinos otvaranju ove

izložbe, zajedno sa fakultetskim osobljem
Fontbonne University Dr. Ben Moore and Dr. Jack
Luzkow, sada analiziraju planove za otvaranje
ovakve izložbe u svim gradovima u Americi sa
većom bosanskohercegovačkom populacijom,
nakon što se u maju 2008. izložba zatvori u St.
Louisu
-Izložba nije otvorena da bi povećala želju sa
osvetom ili kažnjavanjima - kaže Amir Karadžić,
predsjednik Udruženja. -Mi želimo da naša djeca
znaju šta se desilo u Prijedoru tako da mogu
preventivno djelovati u budućnosti kako se
ovo nikad i nikome i nigdje ne bi više desilo.”
Dr. Said Karahodžić dodaje kako su svi
spremni ipak oprostiti, ali prvo treba da se čuje:
Izvinjavamo se!

Dan nakon otvaranja izložbe
grupa prosrpski orjentisanih
advokata su kontaktirali
osoblje Muzeja zahtijevajući da
se izložba zatvori uz
obrazloženje da se “genocid
nikad nije ni desio u Bosni”!

Značajna investicija
bosanskohercegovačke kompanije
C. P. A. lidera na tržištu
kartonske ambalaže

TRI MILIONA
U NOVU
PROIZVODNU
LINIJU
Prema riječima vlasnika kompanije Hasana
Uščuplića investicija je vrijedna tri miliona
maraka, a omogućit će zahtjevnom tržištu u
cijelom Regionu da dobije najkvalitetniju
ambalažu, prevashodno onu koja se do sada
nije na ovom prostoru mogla izrađivati a
namijenjena je proizvođačima lijekova,
kanditorskoj industriji, proizvođačima
dijelova za automobile itd.

Kompanija C.P.A.
lider na bosanskohercegovačkom tržištu kartonske
ambalaže koja se
svojom kvalitetom
proizvodnje nametnula najvećim domaćim proizvođačima,
ovih dana stavila je u
pogon novu proizvodnu liniju ambalaže na specijaliziranim mašinama.
Prema riječima
vlasnika kompanije Hasana Uščuplića investicija je
vrijedna tri miliona maraka, a omogućit će
zahtjevnom tržištu u cijelom Regionu da dobije
najkvalitetniju ambalažu, prevashodno onu koja se
do sada nije na ovom prostoru mogla izrađivati, a
namijenjena je proizvođačima lijekova,
kanditorskoj i prehrambenoj industriji, industriji
dijelova za automobile itd.
Edukaciju kadrova za rad na novoj
proizvodnoj liniji ova kompanija obavila je
pravovremeno, a u suradnji sa poslovnim
partnerima iz Hrvatske, Njemačke i Švicarske, tako
da će visokokvalitetna proizvodnja, sa
kapacitetima koji mogu zadovoljiti sve potrebe
kupaca u BiH i dijela tržišta Hrvatske, već od prvih
dana krenuti punom snagom. Prema riječima
Almire Zulić, direktorice marketinga, već u vrijeme
pokretanja nove proizvodne linije potpisani su
značajni poslovni ugovori koji će osigurati već na
početku opravdanost ovoj značajnoj investiciji.
Također, omogućit će se dosadašnjim poslovnim
partnerima da uđu u poduzetničke poduhvate za
koje su bili limitirani činjenicom da su morali
ambalažu uvoziti iz inozemstva, što je u startu
poskupljivalo njihove proizvode.
Uporedo sa razvijanjem nove proizvodnje C. P. A. je
modernizirala dosadašnje proizvodne procese i
značajan akcenat dala na dizajn ambalaže, tako da
svojim poslovnim partnerima može ponuditi
kompletnu uslugu i kvalitetan proizvod, kako bi
zadržali lidersku poziciju na tržištu kartonske
ambalaže.
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Poslovne prilike za kadrove koje žele da se vrate u Bosnu i Hercegovinu

MLADI STRUČNJACI
POTREBNI BIH!!!
• Umjesto poruka mladim stručnjacima da odlaze iz Zemlje, iz MIMS-a su poručili
mladima da iz cijeloga svijeta dođu u BiH, jer su upravo ovdje, vjerovali ili ne, baš oni
potrebni. MIMS grupacija potražuje mlade visoko obrazovane kadrove, koji su
spremeni svoje znanje investirati u razvoj najveće bh.grupacije, a samim tim i u razvoj
Bosne i Hercegovine •
U vrijeme kada je Bosna i Hercegovina
ponovno u centru svjetske pažnje kao zemlja
nestabilnog i krhkoga mira, sa ekonomijom koja
teško uspijeva dostići razvoj zemalja u Regionu,
posljednjih sedmica u javnost je sa interesantnim
informacijama iskočila poslovna grupacija MIMS,
dajući nadu da BiH ipak ima dobre šanse da se otrgne
i krene putem razvijenih zemalja. Umjesto poruka
mladim stručnjacima da odlaze iz Zemlje, iz MIMS-a
su poručili mladima da iz cijeloga svijeta dođu u BiH,
jer su upravo ovdje, vjerovali ili ne, baš oni potrebni.
-Trenutno, potražujemo desetak
izuzetno stručnih, inovativnih i odvažnih
mladih ljudi, istakla je, ovim povodom Sanela Latić,
HR menadžer Grupacije. Prema njenim riječima, radi
se o pozicijama inženjera informacionih sistema,
administratora ERP sistema i tehničke podrške,
finansijskog menadžera, zatim
pravnika za
međunarodnu trgovinu i pravo industrijske svojine,
inženjerom mašinstva u oblasti investicija i
održavanja, te iz oblasti PRQ-menadžer kvaliteta.
Također, MIMS grupaciji su potrebni i direktori za
veleprodaju i izvoz.
Zainteresovani kandidati mogu se javiti
Saneli Latić, HR menadžeru na broj telefon/fax:
+38733727246, ili na broj mobitela;
+38761722410.
Ukoliko zainteresovani kandidati žele
ostvariti kontakt elektronskom poštom, mail adresa
je: s.latic@klas.ba, ili poštom na adresu;
Paromlinska 42, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
Danas, kompanije koje su vlasnički ili
poslovno vezane za MIMS grupaciju imaju više od
4.000 zaposlenika, što je respektabilan pokazatelj
njene ekonomske snage, kao i uticaja na aktuelnu
socijalno-ekonomsku problematiku BiH, odnosno
segment zapošljavanja

Lideri MIMS-a
U segmentu prehrane, kompanija Klas, sa više
od sto godina tradicije, oko 1.300 zaposlenika i
izvozom u više od 20 zemalja svijeta, posljednjih
nekoliko godina doživljava procvat. Poslovne
aktivnosti Klasa, između ostalog, su mlinarstvo,
pekarstvo, proizvodnja tjestenina i konditorskih
proizvoda. Unioninvest plastika je, nakon
priključenja MIMS Grupaciji 2000.godine, od
razrušene štamparije došla do vodeće pozicije u
BiH. Riječ je o najmlađoj, ali istovremeno i
najsavremenijoj štampariji u regiji. Iz
Unioninvest plastike svakodnevno izlaze
najznačajnije dnevne i revijalne novine,
periodična izdanja i reklamni materijali,
fleksibilna ambalaža i drugi proizvodi na bazi
polietilena i papira.
M I M S ,
v o d e ć a
p r i v a t n a
bosanskohercegovačka grupacija, posljednjih deset
godina bilježi kontinuiran trend razvoja. Ova
grupacija danas predstavlja jednu od najvećih u BIH,
ali i ozbiljnog regionalnog tržišnog igrača u nekoliko
poslovnih segmenata. Ključni sektori poslovanja
MIMS-a su proizvodnja, trgovina, mediji i
štamparstvo, te investicije.
-Razvoj grupacije pratio je porast
prihoda uz brojne investicije u različitim
privrednim segmentima, gdje je dominantni
cilj bio ulaganje u bosanskohercegovačku
proizvodnju, kaže Danijela Bićanić, PR menadžer
MIMS grupacije.
Od samog početka MIMS Grupacija ulagala
je u nove tehnologije i znanja.
Kao najznačaniji projekat u ovom području svakako

Rast prihoda
MIMS je od male obiteljske kompanije za
unutrašnji i vanjski promet, osnovane 1989.
godine, zahvaljujući jasnoj poslovnoj viziji i
strategiji, pametnim ulaganjima, konstantnim
razvojem i edukacijom postao domaći lider u
svojim primarnim djelatnostima. Rezultat takve
politike je godišnje povećanje prihoda u
prosjeku većem od 30 posto u posljednjih deset
godina razvoja.
je implementacija Oracle E-business suite. Riječ je o
integriranom i sveobuhvatnom paketu koji će
omogućiti pravovremenu dostupnost kompletnog
poslovanja, što će MIMS svakako učiniti još
konkurentnijim poslovnim partnerom, ali i
poželjnijim poslodavcem.
-Razvoj trgovinsko-distribucionih
kanala, te vlasničko povezivanje sa pravnim
subjektima koji su bili u okviru interesne sfere
MIMS grupacije predstavlja okosnicu njenog
kontinuiranog razvoja, kaže Mujo Selimović,
predsjednik grupacije MIMS.
U trgovinskom segmentu, MIMS grupacija je
izuzetno aktivna u razvoju maloprodajnih i velikih
tržnih centara. Samo u posljednjih nekoliko mjeseci,
Merkur, jedan od najjačih BH trgovačkih lanaca, kao
dio poslovnog sistema MIMS, otvorio je desetine
maloprodajnih objekata u BiH, u kojim je uveo za
zahtjevnije kupce prepoznatljiv kvalitet, širok
asortiman sa konkurentnim cijenama i vrhunsku
uslugu. Uspjeh ove kompanije je mnogo veći kada se
uzme u obzir da se direktno na tržištu bori sa stranim
trgovačkim lancima iz razvijenijih zemalja. Danas,
kompanije koje su vlasnički ili poslovno vezane za
MIMS grupaciju imaju više od 4.000 zaposlenika, što
je respektabilan pokazatelj njene ekonomske snage,
kao i uticaja na aktuelnu socijalno-ekonomsku
problematiku BiH, odnosno segment zapošljavanja.
MIMS grupacija je prije nekoliko godina
načinila iskorak i krenula ka osvajanju inostranih
tržišta. Ovaj poslovni korak imao je za cilj postići
stabilnu prisutnost na tržištu, čemu su pridonijele
novoosnovane kompanije Inter MIMS Hrvatska,
Inter MIMS Slovenija i Inter MIMS Srbija. Jedan od
velikih
uspjeha ove grupacije u inostranstvu,
svakako je preuzimanje većinskog vlasništva libijske
kompanije Jafara, koja se u jesen 2005. godine
priključila MIMS Grupaciji. Jafara je nakon ulaska
Mims-a u vlasničku strukturu postala jedan od
vodećih proizvođača sokova u Libiji sa instaliranim
kapacitetima oko 90 mil. litara gotovih proizvoda.
Iskorak MIMS-a na tržište Hrvatske, veže se
za kupovinu kompanije Marinada, koja svoju
djelatnost temelji na proizvodnji konzerviranog
povrća i prerađevina od povrća, sa godišnjim
prometom od tri miliona eura. Značajno je
spomenuti, da se oko 95 posto cjelokupne realizacije
Marinade plasira pod privatnom markom za
renomirane trgovačke lance.
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Dino Kabiljagić, koordinator formiranja Saveza mlade dijaspore BiH u Canadi

BUDUĆNOST MLADIH IZ BIH JE
MEĐUSOBNO POVEZIVANJE
I DJELOVANJE
Gospodine Kabiljagiću, Vi ste
sudjelovali na ovogodišnjem 1.
Susretu mladih BiH iz svijeta
održanom u Sarajevu od 21. do
26. jula 2007. godine, gdje se
okupilo 80 učesnika iz dijaspore
iz 20 zemalja. Možete li našim
čitaocima pojasniti o kakvom
susretu je riječ?
Susret je održan u Sarajevu gdje se
okupio veliki broj mladih ljudi,
u g l av n o m p r e d s t av n i c i ra z n i h
omladinski organizacija u dijaspori.
Tu se razgovaralo o trenutnom stanju
i odnosu BH vlasti prema njenoj
dijaspori, zatim načinima na koje bi
mlada dijaspora mogla da pomogne
Bosni i Hercegovini, kao i trenutnim
problemima koji se susreću u
svakodnevnom životu i radu.
Upoznali smo mnogo ljudi iz cijele
BiH, odnosno cijeloga svijeta, pa i
mladih iz moje rodne Banja Luke. Ja
studiram i treća godina studija, tako
da kao i većina mladih nemam puno
slobodnog vremena, ali ga koristim
kako bih pomogao sebi i svojoj
budućnosti, a te budućnosti za nas iz
BiH nema, ako se kvalitetno ne
povežemo i ne surađujemo.
Šta su prioritetni ciljevi mladih
BiH iz Dijaspore?
Ciljeva ima mnogo i teško bi ih bilo
nabrojati sve, međutim ono što se
meni čini jako važnim jeste to da
visokoobrazovani i talentovani ljudi
koji žive van BiH ne izgube kontakt sa
svojom matičnom zemljom, i da kroz
tu organizaciju Mlade Dijaspore
prezentiraju svoje ideje, pomognu
realizaciji raznih projekata i na taj
način pomognu BiH, ili da joj pak
osvjetlaju obraz. To je sasvim
dovoljno. Mlada Dijaspora BiH ima
ogroman potencijal jako pametnih i
školovanih ljudi i ako se uspiju
povezati ovi mladi ljudi, to bi bio veliki
uspjeh za sve nas. Naglašavam,
dijaspora nije samo folklor, crkva,
džamija, ili kafana, ima tu mnogo više
kompleksnosti.
Vi ste od strane Svjetske Mlade
Dijaspore BiH zaduženi da
formirate udruženje ili Savez
mlade Dijaspore u Kanadi?
Jedan od zaključaka donesen u
Sarajevu bio je da se u zemljama koje
nemaju omladinskih udruženja,
stvore ista. Na spisku tih zemalja,
našla se i naša Kanada. Ja trenutno
radim na projektu stvaranja Saveza
Mladih BiH u Kanadi.
Možete li nam reći nešto više o
Savezu Mladih BiH u Kanadi?
Savez Mladih BiH u Kanadi okuplja
mlade ljudi koji žive, školuju se i rade
u Kanadi, radi uzajamne suradnje,
pomaganja i druženja. Ciljevi Saveza

su povezivanje mladih Bosanaca i
Hercegovaca svih narodnosti na
području Kanade, zatim
promoviranje i zaštita prava i interesa
mladih, suradnja sa kanadskim i bh
organima uprave. Mladi se na ovaj
način mogu suprotstaviti
totalitarnim, rasističkim i
nedemokratskim metodama i
istupanjima, odnosno mirno rješavati
sukobe iz prošlosti i pri tome poštivati
ljudska prava. Jedan od ciljeva je i
jačanje multikulturalnog i
multietničkog BH identiteta i
p r o m ov i ra n j e d r ž ave B o s n e i
Hercegovine. Aktivnosti Saveza su:
organiziranje susreta, tribina,
tečajeva, predavanja, okruglih
stolova, i drugih skupova;
organiziranje kulturnih, sportskih,
humanitarnih, muzičkih i drugih
manifestacija; suradnja sa domaćim i
stranim udruženjima i ostalim
čimbenicima javnoga života;
promovisanje u sredstvima javnog
informisanja; izdavanje brošura,
letaka i različitih publikacija.
Što vam predstavlja najveći
problem oko stvaranja ove
organizacije?
Postoje dva velika problema, koji se
razlikuju po svojoj prirodi. Jedan je
taj otrovni nacionalizam. Na žalost,
velik broj mladih ljudi je zaražen
nacionalizmom i mržnjom. Drugi
problem, poznat svima, jeste
finansiranje. Pošto smo mi mlada
organizacija koja okuplja mlade i
perspektivne ljude, koji imaju ideju i
volju, nama je potreban i siguran
način finansiranja. Treba nam novac
da krenemo sa projektima. Planiramo
da održimo konferenciju negdje u
Kanadi, ali koliko će to biti uspješno
zavisi od samog odaziva mladih ljudi.
Pošto smo većinom studenti, teško je
onome iz Vancuvera izdvojiti iz svog
džepa da bi došao na sastanak ovdje
u Ontario, ili negdje drugdje.
Kako se mladi BiH u Canadi mogu
uključiti u sam rad formiranja
Saveza mlade dijaspore u
Canadi?
Savez Mladih BiH Kanada kao krovna
organizacija imat će sjedište u
Torontu, a svoje odjeljke u većim
gradovima (centrima) npr. Montreal,
Winnipeg, Calgary, Ottawa, Vancuver
i dr. Da ovaj savez ne bi bio sakupljao
samo mlade iz Ontarija i BC-a, ja
pozivam sve mlade ljude u drugim
provincijama, da se okupe i
zajedničkim snagama proširimo i
ojačamo ovo naše zajedničko, koje
nam niko ne može oduzeti. Mladost.
Zato bi trebali poraditi malo više na
svakodnevnoj komunikaciji i razmjeni
mišljenja, iskustava i ideja, jer
moramo znati da zajedno smo mlađi,
ljepši i pametniji. Pridružite nam se.

Savez Mladih BiH u Kanadi okuplja mlade ljudi
koji žive, školuju se i rade u Kanadi, radi
uzajamne suradnje, pomaganja i druženja.
Ciljevi Saveza su povezivanje mladih Bosanaca
i Hercegovaca svih narodnosti na području
Kanade, zatim promoviranje i zaštita prava i
interesa mladih, suradnja sa kanadskim i bh
organima uprave. Mladi se na ovaj način mogu
suprotstaviti totalitarnim, rasističkim i
nedemokratskim metodama i istupanjima,
odnosno mirno rješavati sukobe iz prošlosti i
pri tome poštivati ljudska prava.
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Širom Sjeverne Amrike obilježen je Dan sevdaha u organizaciji “Sevdah North
America”. Bošnjačka dijaspora donosi kolaž tekstova i fotografija iz gradova u kojima se
sevdisalo, družilo i podsjećalo na Domovinu
Charlotte upriličio obilježavanje Dana državnosti
BiH i Dana sevdaha

Dane sevdaha obilježila najbrojnija bošnjačka
zajednica u Sjevernoj Americi

ST.
LOUIS
SEVDISAO
Neka nam žive

Bosna i sevdah

Charlotte je organizovala
skup u povodu Dana državnosti i
Dana sevdaha u subotu 24.
novembra, pred oko 250 prisutnih.
Vjerovatno bi posjeta bila i brojnija,
ali je prostor u kojem je održan Dan
sevdaha bio skučen, ali to nije
umanjilo značaj ove velike
manifestacije. Sam program bio je
kolaž informacija, muzike, plesa i
igre, inspiracije i ponosa. Bila je ovo i
šansa da po prvi put nastupi
novoformirana folklorna grupa
Behar. Nekoliko lokalnih muzičara i
pojedinaca je također nastupilo
(Muho Bahić, Nedim Lihić, Emir Lihić,
Mufid Durmiš, Refik Ademović i Aida
Smailagić). Rok grupa Overtime se
ponovo ujedinila na ovom skupu.
Nekoliko osoba je recitovalo svoje

omiljene poeme o Bosni.
Najviše se govorilo o Danu
državnosti i Danu sevdaha. Također
informacije o radu ostalih
organizacija na području Sjeverne
Amerike kao što su Kongres
Bošnjaka i Američko-Bošnjačko
Savjetodavno vijeće za BiH, bile su
dostupne znatiželjnima. U toku
programa, putem telefona
prisutnima se obratila i Mary
Sherhart, predsjednica Sevdah
North America, što je izazvalo
oduševljenje kod prisutnih, koji su
izrazili veliku podršku ideji Sevdah
North America kao i samoj Mary
Sherhart.

U St. Louisu, najvećoj
bošnjačkoj zajednici u Sjevernoj
Americi, obilježen je Dan sevdaha u
organizaciji neprofitne organizacije
Sevdah North America, koja ima za
cilj promociju i očuvanje sevdalinke
kao nacionalnoga blaga. Domaćin
večeri bio je Almir Nesimović, vlasnik
Bosna Gold Restorana. U uvodnoj
besjedi, moderator programa Murat
Muratović, upoznao je prisutne o
“ S e v d a h N o r t h A m e r i c a ”,
aktivnostima i budućim planovima,
istakavši značaj sevdalinke za
očuvanje nacionalne i kulturne
samobitnosti.
Pjesma je krenula i pokrenula
adrenalin kod prisutnih kada je
mikrofon uzeo Mirsad Salkić i sa

M. K.

pjesmama “Mejra šeta” i “Djevojka
sokolu zulum učinila” otvorio veče
sevdaha u St. Louisu. Nastup Mehe
Kadića izazvao je oduševljenje prije
svega što je vrhunski otpjevao “U
lijepom gradu Višegradu” i “Čudna
jada od Mostara grada”, pokazavši
izuzetan talent, ali i velike glasovne
mogućnosti. Zatim su nastupili Salih

Miljković, pa Sabina Fehratović koja je
pjevajući “Omer beže” pobrala
aplauze. Mira Gril je prefinjenim
glasom otpjevala “Sejdefu majka
budila” i “Zelen lišće”, a večer su
priveli kraju Alija Čustović, Safet
Omerović i Ado Čauš, od čijih je
pjesama odjekivao restoran: “Tebi
majko misli lete”, “Mujo kuje”,
“Mehmeda majka budila”, “Neko tiho
ulicom pjevuši”…
Zaista bila je to nezaboravna
večer, večer kad je St. Louis odisao
sevdahom i sevdalinkom, večer kad
su i mlađi i stariji pjevali zajedno,
radosni što se probudila nada da ovaj
vid tradicije ima svjetliju budućnost.
Sevdah je zauvijek.
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Sevdah u Detroitu

“Bosno moja divna mila”

Ni veliko nevrijeme koje se sručilo na Detroit
baš u vrijeme početka našeg programa nije
spriječilo ljubitelje sevdaha i tradicionalnih
bosanskih igara da prisustvuju obilježavanju devete
godišnjice postojanja Bosansko-američkog
kulturnog centra Behar. Upravo sa ovim događajem
poklopila se i “Noć sevdaha ljubavnih pjesama
Bosne i Hercegovine”, koja se pod pokroviteljstvom
organizacije Sevdah of North America obilježava u
mnogim američkim i kanadskim gradovima. Cilj ove
manifestacije jeste da čuva i promovira ovaj biser
naše kulturne tradicije. Tako smo tokom večeri
zajedno sa horom Din, Islamskog centra Gazi
Husrevbeg, Detroit i sjajnim mladim solistima
Rijadom i Adnom zapjevali Oj, Safete, Sajo Sarajlijo
i Mila majko šalji me na vodu, dok su izvrsni Ilijas i
Ismet Jakupović iz Dunja banda prošetali bosanskim
gradovima gdje sve behara i sve cvjeta. Nismo
zaboravili ni Moj dilbere kud se šećeš, Zvijezda tjera
mjeseca, Tebi majko misli lete…
Samir Majdanac je sa svojom gitarom
otpjevao i odsvirao U Stambolu na Bosforu i time
zaokružio dio programa posvećen sevdahu, pjesmi
koja “blista čista kao biser koji smo izvadili iz školjke
sa dna tajanstvenog mora”, kako je pisao Mak
Dizdar.
Posebnu draž programu Behara iz godine u
godinu daje folklorna sekcija. Ove godine je
koreograf Sadeta Jakupović izabrala igre u kojima
značajno mjesto ima i tradicionalna pjesma
sevdalinka. Ne znam da li je publika burnije
pozdravila Na Vratniku pod orahom ili Čudna jada od
Mostara grada, ili ih se pak posebno dojmila Đulsa,
svatovska pjesma i igra iz okoline Jajca. Na
ovogodišnjem koncertu Đulsu je pjevala i igrala
Karen Majewski, gradonačelnica grada Hamtramck.
Iako Poljakinja porijeklom, ona neobično cijeni
bosansko narodno stvaralaštvo što je pokazala
svojom odličnim nastupom, toplo pozdravljena od
brojne publike.
Ovogodišnji koncert je također bio
posvećen sjećanju na nedavno preminulog Safeta
Isovića, jednog od najboljih interpretatora
sevdalinki. Stoga vam, na kraju ovog kratkog dopisa
iz Detroita, donosimo fragmente iz teksta o ovom
doajenu sevdaha, koji je napisao Sead Čamo:

«Zemlja je smrtnim sjemenom posijana
Ali smrt nije kraj. Jer smrti zapravo i nema.
I nema kraja. Smrću je samo obasjana
Staza uspona od gnijezda do zvijezda.
Vođeni ovim stihovima Maka Dizdara opet
su se susrela dva velikana bosanske kulture. Nakon
bezbrojnih komentara i sjećanja na Safeta Isovića,
evo i poetskog finala jer, u ovom slučaju, “smrti
zapravo i nema”. Otišao je čovjek kojeg su zvali
“kraljem sevdalinke”, posljednjom karikom u
dugom nizu onih koji su kroz stoljeća sačuvali
sevdalinku kao autentični dio bosanske, a prije
svega bošnjačke duhovne tradicije. Ako su u tom

širokom, neuhvatljivom spektru sevdalinke, Zaim
Imamović i Himzo Polovina bili onaj tanani,
prefinjeni pol, onda je Safet Isović bio onaj robusni
pol koji je sevdalinku činio sveobuhvatnom i
emocionalno tako snažnom. Zbog njih, ali i drugih,
manje znanih, u zagonetnoj igri života i smrti ništa
nije ostalo golo i nepokriveno našom tradicionalnom
pjesmom.
Ipak, u svom kulturološkom okruženju, Safet je bio
neuporediv. Krene li se dalje, prvo dostojno
poređenje je također nedavno preminuli Lučiano
Pavaroti. Jedina razlika među njima je ustoličena
ljestvica dominantnih jezika koja malim narodima
neopravdano uskraćuje bolje razumijevanje u
svijetu. Jer, kako prevesti i uhvatiti trenutak kada
samo majka može shvatiti ono “znaš kad meni na
um padne draga”, kakav je to “zulum djevojka
učinila” , šta se sve događa “kraj tanana šadrvana” a
da se ne govori o nemogućnosti adekvatnog
odgovora na pitanje “što li mi se Radobolja muti”.
Safet Isović je cijeli život posvetio očuvanju
sevdalinke i prenošenju njenih skrivenih poruka do
novih generacija. Nikada se nije priklonio
vulgarizaciji i nakadarnim muzičkim trendovima, a
jedan je od rijetkih koji je uspio stvoriti relevantne
primjere onoga što se nekada nazivalo “pjesmama u
narodnom duhu”. Danas, iako nema istinskog
Safetovog nasljednika, sevdah je kroz različite
izražajne forme, od poezije, teatra do džeza i te
kako živ. Zbog toga su i Makovi stihovi svojevrstan,
davno anticipirani, Safetov amanet. Zbog svega
toga, dokle god i mi na ovaj način čuvamo vlastitu
tradiciju, biće i Safeta i sevdalinke.»
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VEČER SEVDAHA VEČER BOSNE VEČER PAMĆENJA
U povodu 24. novembra Dana sevdaha i 25.
novembra Dana državnosti BiH, u restoranu Momento na
Astoriji upriličeno je Večer sevdaha, večer druženja,
večer zaljubljenika u sevdah i Domovinu. Pitate se zašto
sevdah i Domovinu? Pa zato što onaj ko osjeti ljepotu
sevdaha gajit će ljubav prema Domovini sevdaha,
odnosno ljubav prema Bosni. A kako se voli sevdah
najbolji su primjer Sabahudin, Emina i Zerina koji su
doputovali iz dalekog Bostona kao i Sead iz New Jerseya,
da daju svoj doprinos u obilježavanju Dana sevdaha i
uopće promoviranju sevdaha.
Jedan od zacrtanih ciljeva novoformirane
asocijacije Sevdah Sjeverne Amerike je obilježavanje
Dana sevdaha na ovom kontinentu. Odnosno da se
institucionalno i kolektivno poradi na očuvanju,
njegovanju i promoviranju najljepše ljubavne pjesme,
odnosno našeg sevdaha. I tako poredaše se američki i
kanadski gradovi u kojima će sevdalije obilježiti Dan
sevdaha: Atlanta, Jordan Park, Charlotte, Chicago,
Detroit, Jacksonville, Seattle, St. Louis, Burlington, te
Windsor u Canadi. Sevdalije sa sevdah-dušom
organizirali su Veče sevdaha uz sve usluge vlasnika
restorana “Momento” braće Aga, Hajra i Adisa Redžića,
koji su velikodušno prihvatili da se taj nesvakidašni
događaj upriliči upravo u njihovom lijepom restoranu

Ako želite da kupite ili
prodate vašu kuću,
za Vas je najbolji izbor :

Claus Schlaefli
314-503-6611
www.WhySTL.com

Garantovana satisfakcija!
Pažnja kupci!!!
Izbjegnite greške kod kupovine kuće i
uštedite hiljade dolara
Nazovite za besplatan savjet:
1-888-876-2997 #1019
Your Home SOLD in under 120 Days
or I Buy it for Cash

Ako još niste izabrali agenta,
onda je Claus pravo rješenje
Nazovite odmah: 314-503-6611

nudeći usluge Sejo & Senad Benda. Iz Bostona se javio
Sabahudin Dervišević. Osjetilo se u telefonskom
razgovoru da u njemu sevdah vri. Rekao je:
-Ako će biti veče sevdaha ja dolazim sa mojom
porodicom iz Bostona i prijateljima iz New Jerseya,
eto da zajedno sevdišemo.
Ja l' je jesenji, ja l' zimski hladni akšamski vakat
sa dr. Mersimom Ziljkićem i Uzeirom Ramićem sjedimo za
sinijom u prikrajku restorana, muhabetimo i nagađamo
koliko će doći u zakazano vrijeme… Te samo neka dođe
pet, deset, petnaest. Ma koliko god došli dobrodošli, ali
ćemo obilježiti Dan sevdaha. Kao po starom dobrom
običaju među prvima dođe dipl. ing. mašinstva Ćamil
Šahmanović sa suprugom, a odmah za njima eto i
muzičara Seje i Senada. Dok dogovaramo šta i kako,
Sejo sa muzičkim iskustvom djeluje umirujuće «sve će
biti kako treba». U to doputovaše Sabahudin Dervišević i
Sead Kustura sa porodicama. Sa Sabahudinom, Seadom
i Sejo-bendom dogovorismo početak programa. Nego
dok smo mi dogovarali detalje početka programa
restoran Momento polahko je postajao tijesan. Stigao je
dr. Adnan Saračević sa porodicom, zatim Zejna, te Mirso
sa porodicom, Adnan i Tanja, Vahid i Salko sa
porodicama... Nekoliko američkih gostiju, i tako redom...
Došli smo do početka programa, kada je
restoran upotpunjen našim
ambijentom, kao u stara dobra
bosanska vremena zašto su se
pobrinuli gosti iz Bostona i New
Jerseya, koji su ujedno otvorili ovu
krasnu večer. Naime sevdahske
uzdahe su iznudile Emina i Zerina
kada su se pojavile u našoj nošnji i
kada su zašuškale svilene dimije, te
Sabahudin sa fesom i hramonikom.
I tako nakon najave početka
programa razli se sevdahli pjesma.

K'o zrna na tespihu redale su se pjesme koje nas
prošetaše gradovima Bosne i Sandžaka. Cijeli restoran je
utonuo u sevdah koji su pjevali Sejo, Sabahudin. Sead,
Senad, Salko i Samy. I tako potraja do blizu ponoći.
Povodom Dana državnosti BiH po prvi put u
historiji naše dijaspore u New Yorku je obiljižen i Dan
sevdaha i ovim povodom upriličena je Večer sevdaha. Pa
neka to ostane zapisano. Ova je večer također bila prilika
da se podsjetimo na najčuvenije sevdalije, odnosno one
koji su cijeli život posvetili sevdahu, ljubomorno ga
njegujući i čuvajući kao nane kerane šamije u staroj
sehari. Spomenuti su neki iz generacije pjevača prije
Drugog svjetskog rata: Samija Alajbegović, Munevera
Berberović, Esma Buljubašić, Lela Karlović, sestre Mira i
Dragica Sabljak, Mica Talaja, Kadira Karahasanović,
Enver Ekić, Arif Merdžanović, Hamdija Samardžić, Alija
Nuhbegović, Jozo Penava, Osman Plivčić, Varešanović, te
Avdo Buzar...
Zatim nakon 1945. godine kada stupa nova
garnitura pjevača u kojoj su čuveni Zaim Imamović,
Himzo Polovina, Zehra Deović, Zora Dubljević, Meho
Puzić, duet Mustapić-Sušac, Husein Kurtagić, Zekerijah
Đezić, Nedžad Salković, Ljubica Berak… te doajen
sevdalinke Safet Isović, na čije spominjanje imena
prisutni su nagradili snažnim aplauzom.
Šta su rekli o sevdahu, u toku večeri citirani su
Abdulah Sidran, Omer Pobrić, Gerhard Geseman, Safvetbeg Bašagić, Ivan Lovrenović, Gradimir Gojer, Hermon
Ritter, Zuko Džumhur...
Zahvajujemo se braći Redžić, vlasnicima
restorana Momento i prijateljima Sejo&Bend. Posebnu
zahvalnost upućujemo Sabahudinu, Emini i Zerini
Dervišević i Seadu Kusturi. Također se zavaljujemo dr.
Mersimu Ziljkiću i Uzeiru Ramiću koji su dali doprinos da
se organizira i održi večer sevdaha u New Yorku. Večer je
upriličena u organizaciji Sevdah Sjeverne Amerike i
suorganizaciji www.bosnjaci.net.

Sevdisanje u Jacksonvillu
Bosna
pjevala
na Floridi

U kafeu Papilon, popularnijem kao “Kod
daidže”, Sevdah North America je u subotu 24.
novembra organizirao Dan sevdaha, manifestaciju koja
će se i u budućim godinama organizovati u praznične
dane Thanksgiving, a najveći teret organizacije ovaj
put su ponijeli Elmir Slavić i muzičar Drago Ceki, te
muzička ekipa “Merak”.
Veče sevdaha u Jacksonville je prema
ocjenama prisutnih proteklo veoma zabavno i ostaće
dugo u sjećanju. Nastup pjevača amatera ostavio je
utisak da sevdalinka živi i da je vječna. Organizovanje
večeri sevdaha produžava tradiciju i na mlade prenosi
ljubav i osjećaj ljepote sevdalinke i življenja u sevdahu,
jer sevdalinka kao bogatstvo bosanske tradicije ne
smije pasti u zaborav. I u Jacksonvilu na Foridi,
zaljubljenici u sevdah pokazali su svoje znanje i talent.
Svoju ljubav prema sevdahu su prezentirali: Mirsad
Dizdarević, Suad Dedić, Dževad Elkez, Salih ŠehićBalka, Memnun Pašić, Muhamed Mešanović, Fuad
Dedić, Safija Haskić-Barbika, Lidija Šabić, Mirsad
Pilaković, te poznati Naco. Muzičku pratnju su činili
pjevač-harmonikaš Drago Čeki, klavijaturista Nedžad
Elkez i Dževad Elkez. Program je vodio Amir
Ahmetspahić Čupo.
Prema mišljenju prisutnih, najveći talent
pokazao je Mirsad Dizdarević, mada svim učesnicima
treba uputiti srdačne čestitke za dobru zabavu i veliko
poznavanje i interpretaciju sevdalinke, uz nadu da će
ovakvih večeri biti sve više u cijeloj Americi.
Vrijedno je spomenuti sponzore ovako važne
manifestacije: Avdu Tahirovića, Izeta Hebiba Dajdžu vlasnika kafea, travel agenciju Emina Travel i svakako
Tahitian Noni tim iz Jacksonville.
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Nezaboravna večer uz muziku i pjesmu

SEVDAH U SEATTLE

Bilo je divno dvadeset i
četvrte novembarske noći biti dio
ambijenta, koji je u prelijepoj dvorani
To w n H a l l S e a t t l e , u p r i l i č i l a
organizacija Sevdah North America. U
posebno dekorisanoj dvorani za ovu
večer osjećao se duh naše Bosne i
Hercegovine. Uz zvuke Elvirove
harmonike sve je izgledalo nekako

posebno, nekako naše... Nastavio je
Nihad, lijep stasit Srebreničanin uz
svoj saz sa pjesmom «Dunjaluk sam
butun ophodio»...
Mnogi od prisutnih se prvi put
susreću sa ovim instrumentom po
kojem Nihadovi prsti prebiru sa
takvom lakoćom i toplim glasom daju
zvuke koji otvaraju dušu, otvaraju
srce prisutnih, koji sa aplauzom u više
navrata pozdravljaju Nihada...
Nastavlja Ekrem Pilić «Tebi majko
misli lete», oduševljavajući prisutne

sa koliko zanosa, topline i ljubavi
pjeva. Pjesma dira i ona tvrđa srca,
budi ono najljepše u nama, ponese da
se pusti glas, da zapjevaš, da ti misli
odvuče daleko, a oči nekako postaju
mutne...
Večeras kao da želi da kroz
pjesmu iskaže svu ljepotu i toplinu
naše Bosne i Hercegovine... Nastavlja
sa pjesmom «U lijepom starom gradu
Višegradu», «Čudna jada od Mostara
grada», «Oj Safete Sajo Sarajlijo».
Meri i Ekrem kao da se utrkuju ko će
bolje otpjevati. Publika ne štedi
dlanove, a puno je njih koji puštaju
glas i čine ovu noć još ljepšom. Meri
nastavlja sa «Karanfile, cvijeće
moje», a folklorna grupa Sevdah
svojim pokretima, ljepotom mladosti
dočarava svu ljepotu ove pjesme.
Lijep prizor. Denis Bašić i djevojke su
dio ove lijepe noći. Tu su i oni najmlađi
koji svojim još nesigurnim koracima
najavljuju da dolaze. Kao i uvijek uz
ponosna i važna lica roditelja i svi
prisutni daju podršku toplim
aplauzom kako to već samo djeca
znaju izmamiti.
«Sunce žeže zapara je ljuta»,
ponovo je tu Ekrem. Po prvi put u
svojoj dugogodišnjoj karijeri pjeva uz
saz. Sazlija je Peter Lipman,
Amerikanac. Ekrem i Peter kao da su
nastupali bezbroj puta do sada. Znala
je publika nagraditi ovaj lijep ugođaj.
Peter nastavlja, ali sada je tu Meri i
k r e ć e p j e s m a « K ra j t a n a h n a
šadrvana». Peter i Meri sa puno žara
nam pokazuju svu ljepotu ove
sevdalinke. Sala za trenutak tiha, a
onda se oglasi publika koja kao da želi
da podsjeti da je tu, da je dio ovog
neobičnog događanja.
John Morovic, Steve Ramsey i
Dragi Spasovski dio su ove večeri
Sevdaha sa pjesmom «Oj djevojko
džidžo moja», a publika pomaže i

glasom i dlanovima, ne štedeći
iskazati svoje poštovanje i zahvalnost
da je ova trojka našla mjesta za
ljepotu sevdalinke. Pjesmama «U
Trebinju gradu», «Sejdefu majka
buđaše», «Sve behara i sve cvjeta»,
smjenjuju se John i Dragi, kao da se
nadmeću ko može bolje, a tu im
pripomaže Stiv koji upotpunjuje
zvuke Johnove harmonike i glasova
pjevača.
A onda pauza. Vrijeme da se
obiđu postavke u holu. Da se sretnu
prijatelji, upoznaju novi.
Tu je Steve Horn koji je izložio
svoju knjigu «Picture without
borders» i slike iz Bosne i
Hercegovine. On priča o ljudima i
događanjima kroz vrijeme. Tu je i Julia
Hurd koja kroz svoju postavku slika
govori sa puno ljubavi i znanja o
fotografiji, o svojim utiscima iz Bosne i
Hercegovine i na taj način promoviše
kulturne ljepote i bogatstvo naše
Bosne i Hercegovine. Tu je lijepa i
originalna postavka KUD Sevdah,
zatim Taib Šeta koji nudi slike sa
motivima Bosne i Hercegovine.
Među izloženim ručnim
radovima dominira prelijepi stolnjak,
rad Aide Hasanbegović, a tu je i
postavka koja kroz sliku priča o ljepoti
Sarajeva i Mostara, pokazuje ljepotu
Arslanagićevog mosta ili prelijepu na
Drini ćupriju, Počitelj i puno još toga...
A tu su i lica poznatih velikana
sevdaha Zaima, Nade, Himze, Safeta i
još mnogih koji su učinili ili čine da
sevdalinka teče kroz vrijeme i da
uvijek nalazi na poklonike koji
razaznaju ljepotu. Tu su Zlatne
strune, momci koji su atmosferu sa
pozornice evo prenijeli u hol i ne daju
predah. Muzika se nastavlja i ljudi su
oduševljeni.
Nihad je ponovo sa svojom
virtuoznošću muziciranja na sazu

otpjevao pjesmu «Moj dilbere».
Potom je grupa Behar nadahnuto
odigrala kolo Sarajevska igra i
izmamila veliki aplauz.
Zlatne strune su na zvaničnoj
sceni i kreću sa pjesmom «Žute
dunje». U večeri Sevdaha aplauz se
nije ni stišao, a tu je pjesma «Lijepi li
su mostarski dućani», «Kafu mi draga
ispeci». Publika ih nagrađuje sa dugim
aplauzom. Tu je i Fehim Salaka, koji je
iz daleke Foče večeras ovdje u Sijetlu
punim srcem zapjevao «Đela Fato,
đela zlato», a potom «Šeher grade»,
«Banja Luko mila»... Kada je Fehim
otpjevao «Bosno moja» već je našem
druženju došao kraj. Bilo je zaista
lijepo i biće to noć Sevdaha koje će se
mnogi sjećati dugo.
Jasminka Kujundžić
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U svečanoj atmosferi i oživljavanju ljubavi prema Domovini i sevdahu obilježeni

Dan državnosti i veče sevdaha
u Atlanti
Atlanti
P

rohladno i posno jesenje veče u Atlanti
ukrasili su zvuci sevdalinke u subotu 24.
novembra. Malo je bilo i cijelu noć uživati u
sevdahu, u lijepim i prijatnim osmjesima
Bosanaca i Hercegovaca što se veseliše. Proslavio se
Dan državnosti Bosne i Hercegovine ali, i još jedan
bitan događaj. Pored mnogo gradova širom
Sjeverne Amerike i u Atlanti je proslavljen ''Dan
sevdaha''. Obzirom da je u istom gradu, iste večeri,
bilo još tri zabave u tri različita restorana, važno je
istaći da je prednost sevdahu dalo više od stotinu
osoba.
Nakon što se dvorana ispunila gostima,
ispred domaćina se obratila voditeljica programa
Jasna Jašarević, koja je goste upoznala sa
programom poželjevši im srdačnu dobrodošlicu. U
nastavku programa, gostima se obratio Abdulah
Kapić, član Izvršnog odbora Zajednice Bošnjaka
Georgije. Adbulah je tom prigodom na temu Dana
državnosti govorio o segmentima bošnjačke
historije počevši od XVI vijeka. Dotakao se i
prethodnog rata pa i o trenutnoj situaciji u Bosni i
Hercegovini. Želio je da gostima skrene pažnju da se
ne smije gubiti iz vida sveta nam i jedina Domovina.

Da našu domovinu i našu historiju ne
smijemo zaboraviti, skrenuo je pažnju i Mustafa
Kurtić, član Savjetodavnog odbora organizacije
Sevdah North America. Govorio je u ime pomenute
organizacije koja se to veče po prvi put promovisala
širom Amerike. Malim podsjećanjem na historijski
važne činjenice sevdalinke unutar Bosne i
Hercegovine, kratak presjek važnijih perioda

sevdalinke i njenog trajanja, te ulogu u očuvanju
bosanskog jezika kroz sevdalinku, samo je
predstavio ideju sa kojom je krenulo osnivanje
organizacije Sevdah North America. U nastavku je
ukratko upoznao prisutne o novoj organizaciji,
njenim idejama, ciljevima i strukturi odbora na
čijem je čelu Amerikanka Mary Serhart.
Više o sevdalinci, obaziranje na velikane

sevdaha, pripovijedanje o sevdalinci veselim tonom
rekao je Dževad Šestan, koji je bio muzička pratnja i
rahmetli Himzi Polovini, i mnogim drugim
velikanima sevdalinke. Dževad je maestralno
propratio svaku sevdalinku koja se u nastavku
programa interpretirala što je bio poseban užitak.
Sastav muzičkog tima su činili, pored
Šestana, Kemal Musić (klavijature) i Rifet Uzunović
(gitara). Strune Rifetove gitare su bile samo dio
efekta velikog majstora koji je u jednom momentu i
veoma lijepo zapjevao. Kemal Musić ne samo što je
besplatno ustupio razglas, svirao, nego je pokazao
kako se njeguje sevdah kući. Njegove kćerke, Adna
(osam godina) i Ena (pet godina) su krasno pjevale
''Mila majko šalji me na vodu''.
Sijelo je imalo i jednog ''pravog gosta''.
Naime, sijedi gospodin, Mustafa koji je igrom
slučaja, svojim boravkom (došao iz Njemačke) u
posjetu kod svoje kćerke uljepšao je trenutke svim
ostalim gostima. Nije se žalio i ponajbolje je
pokazao koliko voli sevdalinku a koju je manirom
poznatih i otpjevao.
Ne smijemo izostaviti ni Šefika Omeragića,
Envera Šejtanića i Aleta Maksumića koji su uz ostale
uljepšali večer. Zahvaljujući njima i muzičarima,
večer sevdaha Atlante je poprimila visoke
komplimente. Komplimente i pohvale nisu uputili
samo BH građani jer je osoblje objekta dvorane
oduševljeno priznalo da se veče poput večeri
sevdaha ''rijetko može doživjeti''! U toku programa
u dva navrata goste je dodatno oraspoložio Almir
Sinanović koji je na poseban način, recitovao
sevdalinku ''Emina''.
Pri samom odlasku gostiju, kućama, moglo
se čuti i pitanje kad će ponovo desiti nešto slično, ili,
ovakvih druženja treba mnogo više. Jasan
pokazatelj i činjenica koliko je nostalgija prodrla u
duše Bosanaca i Hercegovaca, koji htjeli ili ne,
moraju priznati da su nadahnuti sevdahom koji
moraju čuvati, njegovati i prenositi na mlađe.
Mustafa Kurtić
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Kažu da kad majmun vidi zmiju padne u nesvijest, a žaba se, u istoj situaciji,
hipnotizirana ukoči. Nisam baš provjeravao da li je ovo tačno, ali ono što sam
posve siguran jeste da se bosanski političari kad čuju da OHR formira
antikorupcijski tim ponašaju kao pomenuti majmun i žaba

ANTIKORUPCIONI TIMLIJEK PROTIV SVIH BOLOVA
Piše Mirzet Hamzić

Kada su zalihe životnih namjernica po bh trgovinama nestajale kao da su besplatne a zapravo su im
cijene vrtoglavo rasle. Kada su ljudi s nevjericom postavljali pitanje svih pitanja: da li moguć rat?
Nabusiti političari, vrlo grube retorike, preko noći su postali europejci najvišeg nivoa. Mora da se u
toj noći nešto desilo?
Te š k o d a j e n e k o
obavješteniji vjerovao u stvarni,
novi rat u Bosni i Hercegovini ali da
se strepilo od incidenata koji bi
narušili teško postignutu kakvutakvu ravnotežu (da dam malo
optimizma sebi i kažem povjerenje)
zaista se može sa sigurnošću
tvrditi. Svemu je ton davao
neprikosnoveni vladar RS-a,
Milorad Dodik. Riječi: mora!, ne
može drugačije!, jedino moguće!
redovno su pratile njegova
obraćanja. Pa čak i kad se obraćao
nekom seoskom klubu kojem je,
recimo, uručivao komplet bofl
dresova i kopija patika. Da ne
govorimo o razgovorima sa
prekodrinskom braćom koje je svim
silama podržavao u nastojanjima
da održe Kosovo u okvirima Srbije.
Stanovništvo BiH nahrupilo je
u prodavnice uzimajući zalihe
brašna, šećera, ulja koliko poslije
'95. nisu ni sanjali. O soli nije bilo
riječi. Nisu se obazirali na činjenicu
da su cijene vrtoglavo rasle i samo
je poneko stidljivo pitao da li je to
regularno i hoće li to stati. Svi su se
pitali da li je na pomolu novi sukob i
koje će mu razmjere biti. Političari
sa različitih nivoa upućivali su
poruke da rata neće biti, da je to
nemoguće s obzirom na prisustvo
međunarodne zajednice ali... I
upravo te tri tačke bile su

predmetom nagađanja među
stanovništvom.
Mali vožd iz Laktaša podržan
Koštunicom (premijerom Srbije) a
neki kažu i Putinom
(predsjednikom Rusije) otvorio je
svoj Kremlj, novu zgradu Vlade RSa na kojoj je, provjereni izvori kažu,
bio dobar nekoliko desetina miliona
km-ova (konvertibilnih maraka).
Najavljivao da će na otvaranju
velelepnog zdanja biti zvaničnici iz
cijelog svijeta, a ispostavilo se da je
čudo kriminalne gradnje posjetila
samo delegacija iz Srbije.
Postavljeni švedski stolovi za
obične smrtnike bili su, naočigled
kamera, opuhani za nekoliko
minuta. Premijer Vlade BiH (ili
tačnije Vijeća ministara) podnio je
još ranije ostavku ali je i s tehničkim
mandatom bio svečani gost.
Najavljivano je povlačenje i ostalih
političara iz RS-a iz državnih
institucija. Vijesti su se slušale sa
pažnjom koja se može mjeriti sa
onom iz početka devedesetih.
I odjednom mir. Dogovor u
Mostaru lidera stranaka koje u BiH
čine parlamentarnu većinu
odjednom je dobio na snazi i svi su
počeli pričati o evropskim
perspektivama BiH. Lajčak je
poslije obilaska nekih evropskih
metropola i posebno Brisela došao
sa viješću da bi BiH mogla ubrzano

potpisati Ugovor o stabilizaciji i
pridruživanju. Doduše kao
posljednja evropska država ali po
skraćenom postupku.
Nekoliko dana ranije
reaktivirao je antikorupcioni tim pri
OHR-u koji je njegov prethodnik,
visoki predstavnik za BiH, Pedi
Ešdaun ukinuo. Još je nagovješteno
da bi mu na čelu mogao biti neko ko
je to već radio ili da izvrsno poznaje
situaciju u našoj zemlji: Franc
Bruner, Manfred Dauster ili Džordž
Mils.
Obaveze stavljene pred
Vijeće ministara i Parlament BiH
riješene su u nekoliko dana i
javnosti su predstavljene kao puke
formalnosti (iste one formalnosti
oko kojih bi se ranije natezali
mjesecima) i završene su u
nekoliko dana. Umjesto dana D i
opće eksplozije 01.12. (datum kada
je Lajčak trebao nametnuti mjere
ako ih naši vajni političari
dobrovoljno ne usvoje) desilo se
sveopće izmirenje i priča u kojoj su
usta bila puna Evrope. I onda: 04.
12. 2007. Sarajevo Predsjedavajući Vijeća ministara
Bosne i Hercegovine u ostavci
Nikola Špirić i komesar Evropske
unije za proširenje Oli Ren parafirali
su danas u Sarajevu Sporazum o
stabilizaciji i pridruživanju između
naše zemlje i Evropske unije. "Od

sutra krećemo u opću društvenu
transformaciju Bosne i
Hercegovine, koja je preduslov
svakog njenog uspjeha, a potpuna
primjena i pridržavanje duha
Sporazuma značajno će nam
pomoći u tom procesu", rekao je
Špirić. Današnje parafiranje
Sporazuma otvara prostor za prvi
ugovorni odnos naše zemlje i Unije
evropskih država.
Poslije ovih agencijskih vijesti
svima je u BiH lahnulo.
Dojučerašnji neukrotivi političari,
pravi vukovi postali su pitoma
janjad, neko ko mrava ne bi zgazio.
Uprkos olakšanju i radosti nije se
moglo bez pitanja: Šta to bi? Ko je
vlasnik magičnog štapa?
Antikorupcioni tim je
podsjetio bosanke političare na
jednu simpatičnu krilaticu: Sve
zemlje u svijetu imaju svoju mafiju
dok u BiH mafija ima svoju državu.
Možda bi vam i mogli podastrijeti
nešto od onoga što je "urazumilo"
političke moćnike u BiH ali nam se
čini prihvatljivijim ostaviti vam da
sami redate nule na cifre koji su
pokrali pominjani a to im iz
najavljenog antikorupcijskog tima
bilo ponuđeno crno na bijelo.
Fala Bogu pa sve što rade čine
to iz vlastite koristi jer da im je to
ideja... Teško nama i opet teško
nama.
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Bosna - tamni vilajet
U krajevima koji su nekada pripadali Perzijskom, Bizantskom, Arapskom
carstvu, dakle u kulturama koje su neposredno naslijedile i dalje prenijele
helensko i helenističko nasljeđe, uobičajilo se taj tamni međusvijet nazivati
tamnim vilajetom. A “tamni vilajet“ je i najčešće korišteno metaforično ime za
Bosnu. Kad god neko na Balkanu, govoreći o Bosni bez razumijevanja ali s
nešto strasti, poželi izbjeći njezino službeno ime, on je nazove tamnim
vilajetom. A njegovi sugovornici ga razumiju, kao da je rekao “Bosna“. Tako je
to sigurno od početka 20. stoljeća, možda je tako bilo i prije. Stupanj
razumljivosti i raširenost odnosno prihvaćenost jedne metafore proporcionalni
su njezinoj tačnosti, zavise dakle od toga koliko je u metafori očigledno
sadržano od prirode onoga na šta se ona odnosi. Sudeći po tom pravilu, Bosna
ima mnogo od tamnog vilajeta.
Dvije stvari su tamnom vilajetu i Bosni nesumnjivo i očigledno zajedničke u Bosni realnost dostiže skoro onaj stupanj intenziteta koji ima u tamnom
vilajetu, a pri tom Bosna, poput tamnog vilajeta sadrži sjemena svih stvari koje
postoje ili bi ovdje mogle postojati. Ne bi imalo smisla dokazivati ovu drugu
sličnost, previše je stvari svoje sjeme imalo i ostavilo u Bosni, tako da bi
nabrajanje tih stvari nužno vodilo izradi nekog fantastičnog Leksikona svega
postojećeg i onog mogućeg. Dovoljno je podsjetiti na sve bezbrojne spise o
Bosni kojima je svima, bez obzira na temu, perspektivu i autora, zajednička
opsjednutost riječju “ravnoteža“. Jedni ovu ravnotežu hvale, drugi je kude,
jedni naglašavaju periode u kojima ona postoji i plodna je, drugi vide uglavnom
tragične i krvave intervale u kojima ona ne postoji. Ali u dvjema stvarima se svi
oni slažu. Prva je da sve što postane u Bosni odmah stekne i svoj antipod, koji je
antipod po mjestu, dakle tome što je suprotan ali i po snazi, naime po tome što je
približno jednako jak. Svaki će mediteranski utjecaj u bosanskoj klimi dozvati
(zateći?, pronaći?) otprilike jednako jak kontinentalni utjecaj, svaki će fašizam
u Bosni dobiti svoj otprilike jednako jak antifašizam, svaki speleološki pokret
će izazvati planinarski pokret približno jednake jačine. Druga stvar u kojoj se
slažu svi ljudi koji su govorili o Bosni jeste uvjerenje da je ona šareni sklop
različitih, često međusobno suprotstavljenih, elemenata koji cjelinu mogu
graditi ili zato što ih zajednički okvir prisilno drži zajedno, kao u betonskom
zidu, ili na temelju ravnoteže, ili kombinacijom tih dviju varijanti, kao u nekom
dobrom mozaiku. Najteže je postići onu drugu varijantu, cjelinu utemeljenu na
ravnoteži dovršenih i relativno samostalnih elemenata, kakvu je ostvarivao
recimo Stari most u Mostaru u kojem nije bilo ni šake maltera ili betona, ni jedne
spojke ili klina, niti jednog sredstva koje mehanički povezuje kamene blokove
od kojih je most bio izgrađen - on je stajao zahvaljujući ravnoteži sila koje
njegovi kameni blokovi proizvode u međusobnom odnosu.
Jasno je da su različiti ljudi uzimali u obzir različite forme ravnoteže u Bosni
i tumačili ih u skladu sa svojim karakterom, perspektivom, osjećanjem svijeta i
sebe. Pesimizmu skloni filozofi primjećivali su u bosanskoj tradiciji samo
ravnotežu zasnovanu na zajedničkom okviru koji prisilno drži pojedine dijelove
na okupu i tvrdili da je ona moguća samo zato što ni jedan od tih dijelova nije
dovršen i svjestan sebe, poredili su je s ravnotežom betonskog zida u kojem je
sve samljeveno do neprepoznatljivosti i dovedeno do prividnog jedinstva time
što je nagurano u zajednički okvir, a onda su tu ravnotežu tumačili kao strah ili
fatalizam, kao mirenje “bosanskog čovjeka“ sa sudbinom, kakva god da je ona,
ili kao strah od velikog svijeta, odrastanja, dovršavanja vlastitog bića, strah bilo
koje vrste i izvora, naprosto strah koji se u kolektivnom pamćenju duboko
ukorijenio tokom stoljeća tragične i krvave historije. Radosni propovjednici
ljubavi, kakvih se zna naći među bosanskim franjevcima i sufijskim učiteljima,
prepoznaju kao bosanku ravnotežu uglavnom onu unutrašnju, onu na kojoj je
stajao mostarski Stari most. Valjda zato oni uporno ponavljaju da bosansko
šarenilo nije prokletstvo, kako misle pesimisti, nego znak velike milosti Božije,
jer je jasno da dragi dobri Bog onima koje voli Svoje Obilje radije pokazuje u
raskošnom bosanskom šarenilu nego u bilo kojem mehaničkom, na prvi pogled
vidljivom jedinstvu, bilo ono jedna boja, jedan materijal, jedan narod ili jedna
ideja. Jedno, koje je ostvareno ili je bar ostvarivo u ovom svijetu, ne svjedoči o
obilju, kakvo god to jedno bilo i koliko god da ga ima, govore često ovi dobri
učitelji. Ezoterici i platonizmu skloni tumači svijeta poredili su bosansku
ravnotežu s onom koju ima mozaik u kojem svaki kamen zadržava svoja
osnovna obilježja. Pojedini se kamenovi okupljaju u cjelinu time što svi svojom
bojom i formom grade jedan oblik, recimo neko lice ili cvijet, a onda se svi ti
oblici okupljaju u cjelinu mozaičke kompozicije i sobom određuju okvir cijelog
mozaika. Nije, dakle, okvir ono što određuje logiku, veličinu i prirodu mozaika,
nego su oblici od kojih se mozaik sastoji, kompozicija tih oblika u cjelinu i
materijal od kojeg se on pravi ono što određuje okvir, njegovu veličinu i prirodu.
Valjda su zato oni tvrdili da je Bosna u vidljivost preneseno središte svijeta ili
bar pred oči doveden dokaz da neko nevidljivo središte svijeta postoji.
Historicizmu i materijalizmu skloni moderni mislioci dokazivali su da ne
postoji bosanska ravnoteža, a da je ono što se tako naziva zapravo posljedica
nesretnih historijskih okolnosti, recimo činjenice da je Bosna uvijek bila rubna i
zato zanemarena pokrajina velikih carevina, zbog čega u Bosni ni jedan od
historijskih procesa nije mogao doći do kraja, pa se zato nisu mogli dovršiti ni
procesi stvaranja nacija, nacionalnih država, velikih ekonomskih sistema, i
tome slično. Ali su svi oni, bez obzira na razlike u karakteru, svjetonazoru, struci
i svemu ostalom, u Bosni prepoznavali svojstva koja je klasična predaja
pripisivala tamnom vilajetu i opisivali je onako kako su stari zamišljali tamni
vilajet. Dakle kao svijet koji je u stanju uspostaviti ravnotežu među
suprotnostima, svijet u kojem su sadržana sjemena svih stvari i koji zato sadrži
ogroman višak realnosti.
Onu prvu sličnost Bosne s tamnim vilajetom, naime neobično visok stupanj
intenziteta koji realnost dostiže u jednom i drugome, nema potrebe dokazivati ili
obrazlagati jer je ona više nego očigledna. Gdje se, naprimjer, historija
objavljuje i podnosi tako burno, intenzivno i teško kao u Bosni? A historija je, ne
zaboravimo to, sudbina i realnost bića osuđenih na boravak u vremenu. Nije li se
prekratko dvadeseto stoljeće u biti odigralo između dva sarajevska mosta?
Počelo je, kao što je poznato, na Latinskoj ćupriji, 28. juna 1914. godine,
ubistvom prijestolonasljedničkog para Habsburške monarhije. Iz tog ubistva je,
kao i iz svakog drugog događaja, uslijedio nepregledni ocean posljedica, tako da
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je nemoguće makar ih nabrojati. Jedna od njih, u svakom slučaju ne najmanje
važna, jest Prvi svjetski rat, nakon kojega u velikom broju evropskih zemalja
nastaje ili bar počinje nastajati jedna forma političkog društva karakteristična za
Evropu u 20. stoljeću. To je društvo koje svakome svom članu nastoji osigurati
njegov dio u životu zajednice - od udjela u procesu odlučivanja, preko udjela u
bogatstvima kojima zajednica raspolaže, do udjela u sportskim aktivnostima i
igrama na sreću. Pri tom član društva ne mora biti sposoban da se izbori za svoj
dio, ne mora ga osvajati ili otimati - on ima pravo na svoj dio jer je tu, prava koja
ima kao član zajednice on ne mora osvajati kao što nije osvojio postojanje i
pravo na njega. Možda bi se zato moglo reći da je građanska demokratija, kakva
je nastala u nekim evropskim zemljama tokom 20. stoljeća, (recimo počela
nastajati nakon Prvog svjetskog rata, a dovršila se polovinom stoljeća) ostvarila
u životu dobar dio klasičnog ideala politeie.
Neki tumači su proces nastajanja ovakvog društva vidjeli kao pobunu masa i
kvarenje javnog ukusa, videći upravo u pobuni masa glavno obilježje 20.
stoljeća, neki drugi su ga razumjeli kao demokratizaciju i uspostavljanje
skladne ravnoteže između zajednice i pojedinca, jedni su ga slavili a drugi
proklinjali... U svakom slučaju, nastanak političkog društva bliskoga atenskom
modelu, ma kako ga vrednovali, jedna je od najvažnijih posljedica Sarajevskog
atentata i Prvoga svjetskog rata. Bilo je, naravno, u tom ratu i nakon njega
mnogo spektakularnih i dramatičnih događaja, ali te i takve događaje 20.st.
dijeli s drugima. Uvijek je, u svim stoljećima i svim krajevima svijeta, bilo
velikih bitaka i raspada carevina, revolucija i pobuna, otkrića i katastrofa,
tehničkog napretka i pomračenja duha, ali je samo 20. st. razvilo upravo onaj tip
političkog društva. To je njegova specifičnost, njegov “duhovni sadržaj“, ono
po čemu se taj period izdvaja kao nešto posebno u evropskoj pa i svjetskoj
historiji.
Kratki interval građanske demokratije, karakterističan za 20. stoljeće,
okončao se zajedno s njim 6. aprila 1992. na Vrbanja mostu u Sarajevu, četiri
mosta nizvodno od Latinske ćuprije. Tada su na Vrbanja mostu ubijene Suada
Dilberović i Olga Sučić, sudionice demonstracija protiv rata koji je i službeno
počeo upravo tim ubistvima. Opet dvije žrtve, opet jedan most u Sarajevu i opet
rat kojim počinje nešto posve novo. Ne možemo naravno znati šta je počelo,
možemo jedino znati da to što je počelo nastajati, kad se dovrši, neće biti ni nalik
političkom društvu građanske demokratije kakvo smo upoznali u 20. stoljeću. I
možemo znati da je počelo s bosanskim ratom 1992-1995. kojeg su snažno
obilježili anti-prosvjetiteljstvo i kompromitiranje onih vrijednosti na kojima se
građanska demokratija temeljila. Nije 20.stoljeće okončano takozvanim
rušenjem komunizma, komunizam je proizvod prosvjetiteljstva i “srušen“ je
samim prosvjetiteljstvom, to jest onim njegovim elementima koji su u političkoj
praksi komunističkih društava bili zanemareni. Prosvjetiteljstvo naime ne
dozvoljava potpuno poricanje neposredno date stvarnosti u ime nekog
ideološkog koncepta; čim se stvarnost umiješala u koncept komunističkih
partija koje su bile na vlasti - “komunizam se srušio“. To je stoljeće stvarno
okončano bosanskim ratom koji je, kao prva spektakularna demonstracija
ovoga novog anti-prosvjetiteljstva, prirodno označio kraj “prosvijećenog 20.
stoljeća“. Bosanski rat je naime postao moguć onda kad su ideološki koncepti
bez ostatka pojeli neposredno datu stvarnost, kad je, naprimjer, jedan čovjek u
Sarajevu ustvrdio da je sarajevska Glavna pošta zapravo Srbija, napisavši na
zgradi Pošte: Ovo je Srbija. A sveopće priznanje koje je anti-prosvjetiteljstvo,
demonstrirano u tome ratu, dobilo, njegova pobjeda nad očiglednim i nad
metafizičkim, pokazuje da su duhovne strukture, s kojima je to stoljeće
računalo, otpisane ili više nisu moguće, kao što je naprimjer slučaj s društvom
građanske demokratije koje sebe ozbiljno shvaća kao zajednicu građana u kojoj
svaki član ima svoj dio moći i odgovornosti.
Tako se, eto, događa prividno nemoguće: Bosna u 20. stoljeću nije bila
poprište niti jedne velike bitke koja bi u svjetskim razmjerama imala bilo kakav
značaj, ona nije ugostila niti jednu međunarodnu konferenciju na kojoj bi se
rješavala ili bar raspravljala globalna pitanja, ona nije odredila niti jedan
ekonomski ili tehnički proces ni na svjetskom ni na regionalnom planu, a ipak se
u to stoljeće ulazi preko jednog i iz njega izlazi preko drugog sarajevskog mosta.
Između njih, između Latinske ćuprije i Vrbanja mosta, leže četiri druga mosta i
nešto više od sedamdeset godina života u prekratkome dvadesetom stoljeću.
Otkuda taj višak smisla i taj naglašeni manjak stvarnosti? Kako to objasniti,
osim pretpostavkom da tamni vilajet ipak nije polu-mitska predodžba drevnih
kultura nego nešto realno postojeće, neki unutrašnji svijet koji se vidljivo
objavljuje u Bosni kao svome materijalnom odrazu? Je li Bosna izložena svemu
onome što trpi zato što je vidljiva slika nevidljivog srca svijeta? Kako razumjeti
intenzitet s kojim se historija objavljuje i događa u Bosni? Zašto upravo u Bosni,
koja nikad nije igrala važnu ulogu ni u svome vlastitom postojanju? Kako u
Bosni i njezinoj sudbini uspostaviti ravnotežu između vanjskog i unutrašnjeg,
smisla i događaja?
Jesu li ovo stvarna ili prividna pitanja? Je li sve ovo puka mistifikacija i može
li normalan čovjek mistificirati bez namjere ili čak protiv svoje namjere? Zašto
se toliko ozbiljnih ljudi, strastvenih protivnika svake mistifikacije, pita isto ovo
ili nešto sasvim slično? Zašto tako mnogo ljudi tako uporno Bosnu naziva
tamnim vilajetom? Zašto oni, zovući Bosnu tako, tvrde da postoji nešto za šta
oni i ne znaju? Može li se sudbina Bosne razumjeti, možemo li svi mi koji smo
tom sudbinom pogođeni razumjeti svoje sudbine, bez usporedbe s tamnim
vilajetom i nešto malo znanja o njemu?
Ne znam, ne možemo to znati, možemo se jedino nadati da ćemo nešto od
svega ovoga razumjeti ili bar naslutiti. U želji da tome doprinesem, u nadi da će
neki čovjek s više razuma i manje predrasuda od mene, biti u stanju da podnese
putovanje na koje se ja ne uspijevam odvažiti i odgonetnuti kako se ustinu Bosna
i tamni vilajet odnose jedno prema drugome, ili barem naslutiti odgovore na
neko od ovih pitanja, prilažem prethodne izvještaje koji samo bilježe istinite
događaje i doživljaje, razmišljanja i sudbine stvarnih ljudi. Neka bi nekome
čitanje ovih istinih zapisa bilo od koristi!
Stolac, septembra 2003.
Dževad Karahasan "Izvještaji iz tamnog vilajeta"
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Alma Lazarevska
Alma Lazarevska rođena je 9. marta 1957. godine u Velesu. Osnovnu školu, Prvu gimnaziju i Odsjek za komparativnu književnost i
teatrologiju završila u Sarajevu. Govori engleski jezik. Trenutno živi i radi u Sarajevu.
Objavljena djela: Sarajevski pasijans, 1994; Smrt u muzeju moderne umjetnosti 1996;
U znaku ruže 1996; Biljke su nešto drugo 2003; La mort au musee a'art moderne, 2003.
Smrt u muzeju moderne umjetnosti sadrži šest priča. Likove Alme Lazarevske, bez obzira da li su oni neko treći ili autorica piše u prvom
licu i u ispovjednom maniru, karakteriše neka vrsta lagane izgubljenosti, neprisutnosti ovdje i sada. Opkoljeni grad se provlači kroz priču kao
pozadina svim dešavanjima koja su isturena u prvi plan, ali su ipak u vezi s gradom i ratom.

(odlomak)

DAFNA PEHFOGL PRELAZI MOST
IZMEĐU TAMO I OVDJE
Prelazak je najzad dogovoren. Momak koji joj je donio dobru vijest nije grubo lupao na
vrata. Nju, sitnu i mršavu, nije kao svi oni prije njega, osiono odgurnuo i ne skidajući
vojničke čizme upao u stan. Imao je stidljive oči koje je prepoznala, i naklonio se prije
nego je potvrdila da shvata kad i kako će obaviti prelazak. Zaustila je da ga ponudi
čašom vode i ušećerenom ružom, ali njega već nije bilo pred vratima.
Karo žandar, prošaputala je.
Sve treba da se obavi tiho i sa što manje svjedoka. Ovakvi su prelasci zabranjeni.
Mjeseci su prošli u iščekivanju od dana kad su prestale raditi telefonske veze između
ove i one strane. Mostom između dviju obala prođe tek poneka zalutala mačka ili pas
lutalica. Ali ona je znala da će njeni s druge strane sve poduzeti da je prevedu sebi.
Neka su blagosloveni. Evo i sad, noć prije prelaska, kad pomisli na njih i desnom rukom
napipa domali prst na lijevoj, bude postiđena. Samo da i ovaj put ona ne bude za nešto
kriva. Samo to ne! Makar zauvijek ostala na ovoj strani.
U mraku, sa zida, otkucava starinski sat. Uzvraćaju mu tek otkucaji staračkog srca. Da
svijeća koja tinja nije ovako tanka, i da Dafnu oči bolje služe, bacila bi karte i u njima
vidjela sutrašnji dan.
Njena je pokojna mater za duga života često znala reći:
Kad se Dafna rađala izgorjelo je posljednje pola kile kafe u kući.
Velika se gospođa porađala dugo i bolno. Susprežući vrisak jakim je zagrizom iskrivila
lijevi sjekutić. Od tada je on u njenom lijepom ženskom smijehu čiji je zvuk krasio
svetlu kuću, djelovao kao zalutali znak. Kao Dafna u toj mnogočlanoj i zadovoljnoj

Bosanskohercegovačko naslijeđe

porodici sa dobrom srećom, dovoljnom za bar još tri pokoljenja.
Sluškinja koja je tog jutra pržila kafu uplašila se kad su iz velike sobe do nje počeli
dopirati sve žešći krici porodilje, njene lijepe gospođe. Zaboravila se i tupo zagledala u
bespomoćne ruke. Kad ju je dozvao miris prepržene kafe, već je bilo kasno. Znajući da
je lijepa gospođa osjetljiva na zao znak, neko je pokušao naći povoljnije objašnjenje.
Mada je u danu kada je najmlađa kći svijetu pokazala svoje velike oči kao prevučene
mutnom mrenom, u gospodskoj kući izgorjelo posljednje pola kile kafe, dobar je znak
prevagnuo u zvuku rijetke ptice koja se tri puta oglasila sa rane višnje, iz porodičnog
dvorišta.
Poslije podne, kao svakog dana, iz čaršije je stigao veliki gospodin. Prije njega je
dotrčao momak sa zembiljima punim ponuda i čak dva kilograma sirove kafe. Gospodinu
su javili da je rođena djevojčica. Voleći ljepotu svoje žene, on je unaprijed volio ljepotu
ženskih potomaka. Muških je glava već bilo dovoljno.
Pa ipak, desilo se! Iako je sve neko vrijeme zaboravljeno i onaj zao znak od sebe nije
davao znaka.
Lijepa je gospođa naprasno primjetila da je Dafna ružna. Već joj je, birajući ime,
učinila osvetu. Primijetivši dan poslije poroda, kad su joj u krevet prinijeli srebreno
ogledalo (prvi se dan ne pristoji i nije za dobru sreću), iskrivljeni sjekutić ispod punašne
gornje usne, znala je. Rodila je baksuza. Iz zle joj je volje dala ime. Dafna! I bila
ozarena zadovoljenom zloćom dok su ukućani zblanuti osluškivali sudar dva glasa u
čudnom imenu kojeg nema ni u jednom kalendaru...

Piše: Mustafa Kustrić

KATARINA, BOSANSKA KRALJICA
Povratak posmrtnih ostataka posljednje kraljice događaj je od posebne
historijske i političke važnosti, ali s obzirom da potvrđuje historijski
kontinuitet BiH, on neće time biti završen. Kako saznajemo, tražit će se
od Istanbula i Skoplja da dopuste povratak posmrtnih ostataka
pripadnika dinastije Kotromanić.
Katarina je kći velikaša
Stjepana Vukčića Kosače, rođena
1424. u Blagaju pored Mostara.
Udala se za Stjepana Tomaša
Ko t r o m a n i ć a , k ra l j a B o s n e i
Hercegovine s kojim je imala troje
djece: Simuna, Katarinu i treće
dijete, o kome se gotovo ništa ne zna.
Boravili su u kraljevskom gradu
Bobovcu pokraj Kraljeve Sutjeske.
Kralj Stjepan Tomaš umire 1461., a
nasljeđuje ga njegov sin iz
prethodnog braka Stjepan
Tomašević. Kraljici Katarini data je
titula Kraljice majke i nastavila je
živjeti na dvoru. Nakon turskog
osvajanja Bosne godine 1463.
kraljica se povukla na Kupres, a
potom u Dubrovnik iz kojeg bježi u
Rim. Kraljica Katarina Kosača
Kotromanić umrla je 25. oktobra
1478. u Rimu, gdje je pokopana u
crkvi Ara-Coeli.
Mnogi koji putuju na jug i
prolaze pokraj Mostara, na putu
prema moru primjećuju dvije velike
tvrđave, sigurno se zapitaju ”Tko je
živio, u kojem vremenu su građene i

kome su pripadale?” Blagaj je mali
gradić, udaljen 12 km od Mostara,
iznad kojega dvije prelijepe kule
prkosno odolijevaju zubu vremena,
hercegovačkim vjetrovima, a
stjecište su rijetkim pticama na ovim
prostorima, dom su u kojem se rodila
posljednja bosanska kraljica.
Ova nesretna bosanska duša
obilježava našu stvarnost koja se nije
mnogo promijenila u zadnjih petsto
godina. Činjenično u drugoj polovici
XV stoljeća, mada u nevjerovatnim
previranjima i međusobnim
satiranjima moćnika, Bosna je zemlja
od koje strepe i čijim se moćima
klanjaju. Već preko stotinu godina
Bosanci sprečavaju upade Turaka u
Bosnu na Drini, na Neretvi, kod
B i l e ć e . U p r k o s s v i m
kontradiktornostima to je vrijeme
kada je Bosna bila najjača. Stotinu i
dvadeset godina ranije, Stjepan II
Kotromanić, stolujući u gradu
Srebreniku, piše povelju kojom
uvijek dovitljivim i mudrim
Dubrovčanima i gradu Dubrovniku
daruje Rt Rat, Ston, Pelješac, neka

druga ostrva i Prevlaku. U stilu
l a t i n s k e p r e va r e D u b r o v č a n i
zloupotrebljavaju povelju, te
bosanski vojvoda Herceg Stjepan
Vukčić Kosača 1450. s vojskom
opsjeda Dubrovnik, te ga vijeće
Dubrovačke Republike proglašava
izdajnikom i ucjenjuje njegovu glavu
na 15.000 dukata. U tom vojničkom
pohodu na vojvodu Stjepana,
doživljavaju katastrofalan poraz, ali
koriste svoju moć, pa zahvaljujući
Vatikanu isključuju Kosaču iz
katoličke crkve.
Historija bilježi da Vladislav
Hercegović Kosača, brat kraljice
Katarine, 1452. s bosanskom
vojskom zauzima očeve gradove
Blagaj kod Mostara, Todijevac, Vratar
na Sutjesci, dva utvrđenja na mostu
na Neretvi, Vjenac u Nevesinju,
Imotski, Kruševac da bi nešto kasnije
osvojio Hum i Ljubuški. Bosanska
kraljica Katarina u svom stanu u
Rimu daleko od Bosne sanja taj
prostor kao dio svog djetinjstva.
Kako valja vječno završiti tamo gdje
si se rodio, neuništena dijalektika

biva naklonjena
i posljednjoj
bosanskoj
kraljici. S projektom da se Katarina
konačno vrati kući, upoznato je i
Predsjedništvo BiH, kao državna
institucija koja bi posao od posebne
historijske važnosti mogla
operacionalizirati. Kako izvještavaju
pojedine informativne kuće iz BiH,
zajedno sa posmrtnim ostacima
kraljice Katarine u rodnu zemlju koju
je napustila 1463. trebala bi biti
vraćena i njezina ostavština. To
uključuje povratak relikvija u crkvu
Sv.Marije u Jajcu, koju je za života
dala sagraditi, mač njezina muža
Stjepana Tomaša Kotromanića, koji
je u Dubrovniku pohranila ”pod
zavjetom da se on dadne njezinu sinu
Simunu, kada se oslobodi turskog
ropstva.”
Povratak posmrtnih ostataka
posljednje kraljice događaj je od
posebne historijske i političke
važnosti, ali s obzirom da potvrđuje
historijski kontinuitet BiH, on neće
time biti završen. Kako saznajemo,
tražit će se od Istanbula i Skoplja da
dopuste povratak posmrtnih
ostataka pripadnika dinastije
Kotromanić. Pokopati kraljicu
Katarinu želi rodni Blagaj, zatim Jajce
gdje je za života dala sagraditi crkvu,
Bobovac gdje je stolovala, ili
Zemaljski muzej u Sarajevu gdje se
nalaze kosti ostalih bosanskih
kraljevskih familija.
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Veliki Bože učini da zaslužena kazna stigne one koji su nam ovu neprobolnu bol nanijeli poruka je „Kapije“,
djela Asima Horozića, izvedenog od strane maestra Emira Nuhanovića u Chicagu

“KAPIJA” U CHICAGU
U okviru proslave Dana državnosti Bosne i
Hercegovine u Chicagu je u organizaciji Bosanskoameričke kulturne asocijacije Chicago, Američkog
muzičkog festivala i Lake Forest akademije i pod
pokroviteljstvom Bosansko američke kulturne asocijacije
Chicago i Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike održan
nesvakidašnji koncert ozbiljne muzike u prepunoj sali
Lake Forest akademije. Pored mnogobrojnih američkih i
bosanskohercegovačkih gostiju na koncertu su
prisustvovali: dr. Bisera Turković, ambasador BiH u SAD,
Mirsada Čolaković, pomoćnik ambasadora BiH u UN,
Filomena Nikolić, generalni konzul BiH u Chicagu,
Almijana Rudić, konzul BiH u Chicagu, Marinko
Avramović, vice-konzul BiH u Chicagu, Muhamed
Šaćirbej, bivši ambasador BiH u UN i bivši ministar
vanjskih poslova BiH, Senad ef. Agić, glavni imam
bošnjačke dijaspore u SAD i Emir Ramić, predsjednik UO
Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike.
Specijalni gost iz Sarajeva je bio maestro Emir
Nuhanović, direktor Sarajevske firhamonije.
Ovaj koncert ozbiljne muzike je potvrdio davno
rečenu misao da muzika najbolje gradi mostove između
naroda, kultura, vjera i civilizacija. U vrijeme agresije na
BiH i genocida nad Bošnjacima zajedno su pod
ravnanjem maestra Emira Nuhanovića u Sarajevskoj
filharmoniji muzicirali pripadnici svih naroda u BiH, svi
oni prijatelji ideje Bosne i bosanskog duha koji su se tako
kroz umjetnost borili sa zlikovcima čija je jedina namjera
bila da potrgaju bosansko tkivo. Na taj način je
Sarajevska filharmonija postala simbol ideje Bosne i
bosanskog duha, oličenog u razumijevanju i obostranom
uvažavanju, toleranciji, priznavanju, prihvatanju i
poštovanju svih ljudi dobre volje, bez obzira na vjeru,
naciju, kulturu.
Nakon intoniranja američke i
bosanskohercegovačke himne od strane Lincolnwood
Chamber Orcesta sa maestrom Phil Simmonsom
sastavljenog od pedeset vrsnih umjetnika
profesionalaca, na pozornicu Lake Forest akademije
izašao je Emir Nuhanović, maestro, magistar muzike,
dobitnik Šestoaprilske nagrade grada Sarajeva, dobitnik
internacionalne nagrade Zlatna dirigentska palica, ali
prije svega veliki čovjek i prijatelj BiH. Na početku se
predstavio kao solista na klarinetu u „Kapiji“ djelu našeg
kompozitora Asima Horozića.
„Kapija“ je potresna muzička priča o još
potresnijem događaju u naselju Kapija u Tuzli, kada je od
agresorskih granata ugašeno 71 mladi život. Horozić je u

“Pamtit ćemo tu majsku noć kao vječnu opomenu, sve dok se rađa i
umire i da nas više nikada dušmani ne zateknu uljuljkane u bešici
zaborava, da se ovo zlo ne ponovi”.
svom djelu prikazao sav kolorit i tragiku BiH. Četnici su
25. maja 1995. godine mučki ubili 71 nedužnog
građanina Tuzle, uglavnom tuzlanske mladosti. U
jednom trenutku je pokošena mladost ovog grada. Te
noći nisu pucali samo na grad, pucali su na dušu Bosne
da bi ubili žudnju da se spoje sve obale svijeta. Te noći
tuzlanska kapija bila je rodno mjesto tuge i kletve.
Dok smo slušali “Kapiju” u maestralnoj izvedbi
majstora Emira Nuhanovića, odjekivalo je u nama:
“Pamtit ćemo tu majsku noć kao vječnu opomenu, sve
dok se rađa i umire i da nas više nikada dušmani ne
zateknu uljuljkane u bešici zaborava, da se ovo zlo ne
ponovi”. Vrijeme je da se jauk okameni. Vrijeme je da
suza postane riječ, jer jedino njome se može iskazati bol
za mladim, nasilno oduzetim životima. Jedino ta iskrena
suza danas može govoriti o smrti u našim srcima, o
teškoj spoznaji da ćemo biti usamljeni za jednu mladost i
ljepše sutra. Dok slušamo Emirovu flautu pitamo se: “Zar
uopšte može da se pojavi neko i da uz dopuštenje
takozvanog Čovječanstva uništi svjetlost mladog života.
Zar je ikome dopušteno, zar iko smije i može da uzima

pravo na život”. I onda čitav orkestar prati Emirovu
flautu. I naš odgovor: “Može, i to je ono što Bošnjaci
nikada neće zaboraviti i oprostiti. Ova bol će stići svakog
ko to pred Bogom zaslužuje. Za mladost Tuzle, za
mladost BiH, za mladost svijeta. Završni dio Emirovog
klarineta i opomena: “Vaš vječni mir će biti vječna
opomena i svjedočanstvo, nama koji ostajemo zavjet i
zakletva da zlo mora biti uništeno”.
Nakon „Kapije“ prisutnima su se obratili
ambasador BiH u SAD dr. Bisera Turković i predsjednik
Bosansko-američke kulturne asocijacije Mesud
Kulauzović. U drugom djelu maestro Emir Nuhanović se
predstavio kao dirigent u Bretonovim „Varijacijama na
bosanske teme“.
O va j v r s n i ko n c e r t j e p o k a z a o d a
bosanskohercegovačka, a prije svega bošnjačka
dijaspora Sjeverne Amerike sve više postaje
organizovana snaga u prezentiranju najboljih vrijednosti
BiH na američkom i kanadskom političkom,
ekonomskom, kulturnom, naučnom i sportskom polju.
F.V.

Revijalna smotra bosanskohercegovačkih umjetnika
REGIONALNA
INTEGRACIJA KROZ TEATAR BOJAMA ULJEPŠANO SIVILO

Brčanski pozorišni susreti

Predstavom Nikšićkog pozorišta „Siroti
mali hrčki“ koju je po tekstu Gordana Mihića režirao
Goran Bulajić, otvoreni su 24. Susreti pozorišta BiH
u Brčkom. „Siroti mali hrčki“ je prva od osam
predstava koje su bile u konkurenciji za Gran pri
Susreta i novčanu nagradu od 12.000 maraka.
Susrete je otvorio gradonačelnik Brčko Distrikta
Mirsad Đapo koji nije skrivao zadovoljstvo izlaskom
manifestacije na regionalni nivo čime Brčko i Brčaci
„izražavaju svoju spremnost i odlučnost da budu
primjer kulturne saradnje i integracije koja je u
interesu BiH, ali i zemalja iz okruženja“.
Žiri susreta dodijelio je niz nagrada. Tako
je nagrada za muziku dodijeljena Višnji Bakalar za
muziku u poredstavi „Igra plakanja" Narodnog
pozorišta iz Sarajeva. Nagrada za najbolju
kostimografiju dodjeljuje se Vanji Popović u
predstavi „Katarina Kosača", autora Ibrahima
Kajana Sarajevskog ratnog teatra - SARTR u režiji
Gradimira Gojera, a nagrada za najbolju
scenografiju dodjeljuje se Slobodanu Perišiću u
predstavi „Katarina Kosača", autora Ibrahima
Kajana Sarajevskog ratnog teatra - SARTR u režiji
Gradimira Gojera. Nagrada za najbolju mladu
glumicu ravnopravno se dodjeljuje Verici Nikolić za
ulogu Omer-pašine kćerke u predstavi «Omer paša
Latas», po tekstu Ive Andrića, u režiji i
dramatizaciji Nebojše Dugalića, u izvedbi Narodnog
pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke i Jasmini
Pašić za ulogu Hanke u predstavi «Hanka» Isaka
Samokovlije, u režiji Sulejmana Kupusovića i
izvedbi Narodnog pozorišta Tuzla.
Za najboljeg mladog glumca ravnopravno
su proglašeni Zlatan Vidović za uloge Mustafa sin i

sluga u predstavi «Omer paša Latas», po tekstu
Ive Andrića, u režiji i dramatizaciji Nebojše
Dugalića, u izvedbi Narodnog pozorišta Republike
Srpske iz Banja Luke i Dragan Pirić za ulogu Sejde u
predstavi «Hanka» Isaka Samokovlije, u režiji
Sulejmana Kupusovića i izvedbi Narodnog
pozorišta Tuzla. Nagrada za najbolju žensku ulogu
dodjeljuje se Sandi Krgo Soldo u predstavu
«Bljesak zlatnog zuba» Mate Matišića u režiji Nine
Kleflin, u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta
Mostar, dok je nagradu za najbolju mušku ulogu
dobio Frane Perišin u predstavu «Bljesak zlatnog
zuba» Mate Matišića u režiji Nine Kleflin, u izvedbi
Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. Najbolji
dramski tekst suvremenog dramskog pisca je tekst
Almira Imširevića za dramski tekst «Igra plakanja»
sarajevskog Narodnog pozorišta. Grand Prix 24-tih
Susreta pozorišta/kazališta Bosne i Hercegovine za
najbolju žensku ulogu dodjeljuje se Biseri Ipša za
ulogu Franke u predstavi «Sinovi umiru prvi» Mate
Matišića, u režiji Božidara Violića i izvedbi Gradskog
kazališta «Gavella» iz Zagreba, Grand Prix za
najbolju mušku ulogu dodjeljuje se Nebojši
Glogovcu za ulogu Ivana u predstavi «Hadersfild»
Uglješe Šajtinca, u režiji Alex Chisholm i izvedbi
Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda, a
Grand Prix za predstavu u cjelini dodjeljuje se
predstavi «Hadersfild». Nagradu za najbolju
predstavu u cjelini i za najbolju režiju na Susretima
u okviru bosanskohercegovačke produkcije - žiri
nije dodijelio. Odluke je donio stručni žiri u sastavu:
Vlado Kerošević, glumac iz Tuzle predsjednik,
Miljko Šindić, profesor iz Banja Luke član i Amir
Bukvić, dramski pisac i glumac iz Zagreba član.

SVAKODNEVNICE
U Sarajevu je, 25. novembra 2007. godine u Gradskoj galeriji
"Collegium Artisticum", otvorena Revijalna izložba koju Udruženje
likovnih umjetnika BiH priređuje već nekoliko decenija u povodu
Dana državnosti BiH. Revijalnu smotru bh umjetnika otvorio je
Gradimir Gojer, direktor Narodnog pozorišta Sarajevo.
-Najznačajnije je kazati, i ja to geslo najčešće primjenjujem,
da se svako u ovoj državi treba ispoljavati u onome što
najbolje zna činiti, jer onda najviše činimo za državu u kojoj
živimo. Činjenica da je na ovoj izložbi svoje radove
predstavilo 129 umjetnika i to iz svih dijelova BiH, iz oba
entiteta, iz sva tri njena realiteta, govori ne samo o
masovnosti nego i u prilog ovoj tezi da se najbolje odužimo
državi u kojoj živimo ako pošteno, stvaralački angažirano
činimo napore u poslu kojim se bavimo, kao što je ovdje
slučaj sa umjetničkim angažmanom, rekao je Gojer.
Ove godine je čak 129 umjetnika, što je rekordan broj do sada,
izdvojilo jedan ili dva svoja djela, kojima se predstavilo sarajevskoj
publici, koja je u velikom broju došla da pogleda ovogodišnji rad na
Revijalnoj smotri stvaralaštva članova ULUBiH-a.
-Nažalost, političari iz jednog entiteta ne priznaju svoj
praznik, međutim, sretna je okolnost da političari i umjetnici
imaju različita mišljenja, tako da su na izložbi prisutna djela
umjetnika iz cijele BiH, kazao je Strajo Krsmanović, direktor
Gradske galerije.
Vera Brigić, sekretarica Udruženja, ovom je prilikom pročitala
pismo federalnog premijera dr. Nedžada Brankovića u kojem stoji
da je ovo udruženje kroz više od šest decenija postojanja postalo
neraskidivi i prepoznatljivi dio kulturnog miljea BiH, te da izložbom
posvećenom Danu državnosti BiH i projekcijom filma o Romanu
Petroviću daju veliki doprinos obilježavanju 25. novembra i čuvanju
uspomene na prvog predsjednika ULUBiH-a.
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Nastup bračnog para Azabagić
u St. Louisu

Dodijeljena priznanja za doprinos razvoju bosanskohercegovačke zajednice

AKTIVNA AUSTRALSKA
BH DIJASPORA

ruku prijateljstva i podrške. Sa 72 godine, ne
odustaje od svojih akcija, društvenog i
humanitarnog rada.
Dini Đulbiću uručeno je priznanje mladi
građanin godine za 2007. Član je nogometnog
kluba Perth Glory koji se takmiči u A1 nogometnoj
ligi Australije. Dino je prvi Bosanac koji nastupa u
najkvalitetnijem nogometnom takmičenju u
Australiji.
Priznanja za požrtvovan rad u BH zajednici
dobili su: Murat Hasić, Enver Zahirović, Hasan
Aljagić i Ahmet Eljazović. Za BH zajednicu godine
proglašena je BH Asocijacija Gold Coast.
U kategoriji 2, za promociju i predstavljenje
BH dijaspore u Australskom društvu za pobjednika
je proglašen dokumentarni film Saidina Mide
Salkića “Karasevdah - Srebrenica Blues“.
U kategoriji 3, doprinos za edukaciju mladih
pobjednik je Sead Omerović, Vic, VCE program za
U subotu, 24. novembra, u Melbourne-u je
održana svečanost povodom obilježavanja Dana
državnosti Bosne i Hercegovine. U sklopu zvaničnog
programa, u prisustvu preko 450 gostiju, Vijeće bh
organizacija Australije i ove godine je uručilo
priznanja pojedincima i organizacijama za doprinos
razvoju BH dijaspore u Australiji.
BH građanin godine za 2007. godinu je
Miroslav Šipek,Victoria. Trener i selektor olimpijske
streljačke Reprezentacije Australije, te bivši
olimpijac i osvajač medalja na evropskim i
svjetskim takmičenjima.
Priznanje stariji građanin godine za 2007. dobila je
Ifeta Emrić, NSW.
Neumorna u društvenom radu, intenzivno pomaže
mlade, vodi i održava folklornu sekciju u Sydney-u,
uspostavila je program za kućnu posjetu starijim bh
građanima koji su usamljeni ili bolesni. Uvijek pruža

bosanski jezik. Izgradnja Bošnjačkog centra u
Perth-u, projekt Sajita Smajića proglašen je kao
najbolji Humanitarni rad, specijalni projekat ili
akcija. Pobjednik u kategoriji 5, u izboru za
promociju bh kulturne baštine pobijedila je Sanela
Siniković-Hodžić za koncepciju, koordinaciju,
rukovodstvo i pripremu grupne izložbe “Life
Journey's through Art”, koja je okupila 16 bh
umjetnika. Knjiga „Potraga za srećom“ Habiba
Mandžića pobjednik je u kategoriji 6 za doprinos bh
književnosti i umjetnosti.
Za rad i promociju BiH medija u Australiji
pobjednikom je proglašen Samir Jujić, za društveni
TV program “BHTV SAT”. Priznanje za ličniposlovni-akademski uspjeh osobe koja pripada BiH
dijaspori uručeno je dr. Adnanu Teletoviću
Senada Softić-Telalović
Predsjednica Vijeća BiH organizacija Australije

NEZABORAVNO
VEČE UZ
“THE CAVATINA
DUO”

Moliner i Azabagić su nastupili
prvi put zajedno u gradu St.
Louis i ostavili sjajne utiske.

St. Louis je imao sreću ugostiti dvoje
izuzetno nadarenih mladih muzičara, u subotu,
2. decembra 2007. godine, u dvorani The Ethical
Society u St. Louisu. Bračni par, Španjolka
Eugenia Moliner, flautistica, i Bosanac Denis
Azabagić, gitarista, priredili su nezaboravnu
večer za punu dvoranu u kojoj je svakako bilo i
dosta građana bosanskohercegovačkog
porijekla. Ne bez razloga za gospođu Moliner,
British Flute Society magazine kaže da je
“brilliant young musician”, dok je Denis Azabagić
pobjednik čak jedanaest kompeticija širom
svijeta.
Moliner i Azabagić su nastupili po prvi put
zajedno u gradu St. Louis i nesumnjivo ostavili
sjajne utiske svojom virtuoznošću,
šarmantnošću i znanjem, kod svih koji su došli da
uživaju u ovoj muzici. U slušanju njihovih
izvedbi, dva sata prošla su kao jedna sekunda, a
na poziv prisutnih, vratili su se nekoliko puta na
binu. Bilo je ponosno biti Bosanac te večeri u
zgradi The Ethical Society St. Louis.

26 15. decembar 2007.

bosnjacka

Obilježavanje Stote godišnjice od rođenja Ismeta Mujezinovića u Tuzli

Umjetnost kao dio kulturne
b
baštine
aštine EEvrope
vrope i svijeta
Na svečanoj akademiji nastupila Sarajevska filharmonija. O Mujezinovićevom djelu govorili Jasmin
Imamović, Ibrahim Spahić i Oskar Danon. Učenici i profesori gimnazije Ismet Mujezinović iz Tuzle
obilježili Dan škole dodjelom nagrada za najuspjelije likovne radove.

Svečanom akademijom u Bosanskom
kulturnom centru u Tuzli 1. decembra je otpočelo
obilježavanje Stote godišnjice od rođenja jednog od
najvećih umjetnika u povijesti Bosne i Hercegovine,
Ismeta Mejezinovića. Pred brojnim gostima nastupila
je Sarajevska filharmonija, a prisutnima su o djelu i
životu Ismeta Mujezinovića govorili gradonačelnik
Tuzle Jasmin Imamović, direktor Sarajevske zime
Ibrahim Spahić i poznati dirigent i kompozitor, nekada
prijatelj Ismeta Mujezinovića, devedesetšestogodišnji
Oskar Danon.
Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović je
kazao kako Tuzla godinama pokušava vratiti dug
Ismetu Mujezinoviću za sve ono što je on ostavio
generacijama koje dolaze, tako da danas jedna
tuzlanska škola nosi ime Ismeta Mujezinovića, jedna

ulica nosi njegovo ime, grad krasi vrhunski
izrađena statua Mujezinovića...
-Pored toga učinili smo nešto što
bi, vjerujem, bila i Ismetova želja.
Dodijelili smo tri ateljea mladim
akademskim slikarima iz Tuzle, kako bi
neko od njih, jednog dana, mogao
nastaviti Ismetovu tradiciju, a takve
aktivnosti nastojat ćemo da provodimo i
dalje, kazao je Imamović.
I b ra h i m S p a h i ć , p r e d s j e d n i k
Izvršnog komiteta Evropskog kulturnog
foruma iz Brisela i direktor Sarajevske zime,
koji se na obilježavanju Stote godišnjice
rođenja Ismeta Mujezinovića pojavio kao
čovjek koji je šezdesetih i sedamdesetih
godina prošloga stoljeća pratio djelovanje sarajevske
grupe umjetnika Collegium Artisticum, podsjetio je na
dane kada je grupa intelektualaca predvođena
Ismetom Mujezinovićem, Emerikom Blumom,
Oskarom Danonom, Vojom Dimitrijevićem i brojnim
drugim, pokušavala stvarati jedno novo društvo, kao
svojevrsna bosanskohercegovačka avangarda, koja je
tadašnje društvo pokušavala inkorporirati u modernu
Evropu:
-Najveća vrlina Ismeta Mujezinovića bila
je njegova duhovnost, koju ste mogli osjetiti u
svakom njegovom djelu i u svemu što je stvarao.
Stoga, Bosna i Hercegovina ima jednu posebnu
odgovornost za umjetnike kao što je on. Njegova
djela pripadaju kulturnoj baštini Evrope i svijeta,
jer su ta djela otvorila vrata onom što nazivamo
modernom Evropom i svijetom, istakao je Spahić.

Život i djelo

Akademik Ismet Mujezinović
(1907- 1984.)
Ismet Mujezinović jedan je od najvećih
bosanskohercegovačkih slikara. Rođen je 2. decembra
1907. u Tuzli. Iza sebe je ostavio izuzetne crteže,
akvarele, grafike i platna, nastala u periodu od 1925.
do kraja osme decenije 20. stoljeća.
Od trenutka kada je ušao u umjetnički život
pa do kraja njegovog života smijenila su se tri različita
razdoblja naše novije historije kojima odgovaraju tri
jasna perioda i opusa Ismeta Mujezinovića: prvi koji
traje od prve samostalne izložbe 1926. godine do
1941. pun promjena, sazrijevanja, djelovanja na više
područja, period humanističkog i ideološkog
opredjeljenja i najzad, sjajnog kolorističkog procvata
koji se završava 1941. godine, izbijanjem rata; zatim
ratni, koji traje četiri godine. I treći, poslijeratni, period
velikih poduhvata, ciklusa, široke društvene
afirmacije, period plodnih godina rada.
Nerijetko se kao prva i značajna djela Ismeta
Mujezinovića pominju portreti seljaka, staraca, slikani
pastelom, sada rasuti po privatnim zbirkama pa i
muzejima i galerijama. U oktobru 1926. priređuje prvu
samostalnu izložbu u Sarajevu.
Prvu značajnu cjelinu slika, s historijskokritičkog aspekta, sačinjavaju platna naslikana u tada
aktuelnoj konstruktivnoj formi, a među ovim ono
najbolje u okviru takvog shvatanja Mujezinović je
postigao na portretima porodice Čaldarović, slikanim
1927. godine za vrijeme ljetnih ferija u Bijeljini.
Dvije godine boravka u Parizu, od 1931. do
1933, ne mogu se pratiti na uobičajen način iako je
Mujezinović tada, kao i prije i kasnije, bio veoma
produktivan. Nije mnogo slikao. Proširio je svoje
interesovanje na druge oblasti naročito na književnost,
pozorište i film, studirao historiju umjetnosti...
Prije povratka u Sarajevo, gdje će se konačno
nastaniti od 1936. godine, Mujezinović se zadržava u
Zagrebu, na Akademiji 1933. i u Splitu 1935.

Tokom desetak godina djelovanja, kretanja i traganja
od Pariza, Zagreba, Bijeljine, Splita, Gradca, Tuzle,
Beograda do Sarajeva i odlaska u NOR, Mujezinović je
u tom periodu stvorio dvije jasne cjeline: jednu čine
brojni crteži izrazitog kvaliteta i aktuelnosti, a drugu
slike nastale iz potrebe da se zadovolje mecene,
klijentela, sredina i ublaže sopstvene materijalne
potrebe.
U predratnom opusu, javlja se treća linija u
njegovom slikarstvu. To je bio poetski realizam, pa
intimizam i kolorizam koji prosto rastapaju socijalnu i
idejnu sadržinu dovodeći do čistog kolorističkog
slikarstva, ne promjenom stava, koliko nekim
dualističkim procesom do smjene angažovane
umjetnosti, umjetnošću boje, - do l'art pour l'arta.
Prve slike iz rane 1945. najčešće s temom
zbjega slikane su nekom svježom zelenom gamom u
neoromantičnom duhu koji podsjeća na predratne
slike. Na prvim izložbama ULUBiH-a, njegovi crteži,
studije i slike privlače najveću pažnju. Ali, bilo je i
kritika. Mujezinoviću su zamjerili, nasuprot ostalim, da
slika “jakim bojama”, u živom koloritu.
Od 1947. godine usredsredio se na jednu
veliku temu: Prelaz preko Neretve, kojoj će sve ostalo
biti podređeno.
Završavajući veliki ciklus Prelaz preko Neretve
sa još jednom isto tako velikom slikom Ustanka,
Mujezinović je završavao i svoj boravak u Sarajevu
koje napušta 1953. i preseljava se u rodnu Tuzlu.
U susretu sa ljudima, rudarima, prateći život
grada, na ulici, u Husinu, na pijaci, šaroliki a opet
obični svijet, umjetnik se vraća zaboravljenom,
razabiranju i prepoznavanju onih slika i zvukova koji su
ga podsjećali na djetinjstvo. Nema područja u kojem
nije izrazio svoj ogromni talenat.
Nema vremena u kojem nije bio, niti će doći vrijeme
u kojem će prestati biti.

Pojavljivanje Mujezinovićevog bliskog
prijatelja Oskara Danona, izazvalo je ovacije na
svečanoj akademiji održanoj u Bosankom kulturnom
centru u Tuzli. Iako u godinama (96), Danon je
prisutnima iznio niz živih slika iz sjećanja na dane kada
se družio sa Ismetom Mujezinovićem i kada su kroz
Collegium Artisticum pokušavali „stvoriti novoga
čovjeka-čovjeka budućnosti“. Prije nego je došao na
Svečanu akademiju, Danon je u pratnji predstavnika
općine Tuzla i Međunarodne galerije portreta Tuzla,
posjetio Drugu stalnu postavku djela Ismeta
Mujezinovića koja je zvanično otvorena dan kasnije, 2.
decembra u Galeriji portreta Tuzla. Upravo su
Mujezinovićeve slike podstakle Danonove emocije tako
da su prisutni slušali izuzetno nadahnuto izlaganje:
-Danas sam ovdje s vama kako bih
govorio o generaciji entuzijasta i humanista koja
je stasala od tridesetih godina i koja je svojom
sviješću koju je tada pokazivala, dala i jednu
posebnu sliku svijeta. Snagom svog duha, kroz
mnogobrojne izložbe i priredbe koje smo još tada
počeli organizovati, razvili smo jednu
neprocjenjivu dimenziju kulture i umjetnosti u
cijeloj regiji, te onda kada niko u svijetu možda i
nije smio, na takav način borili se protiv nasilja
kojeg je sa sobom nosio fašizam. Zato vam sa
ponosom mogu reći da je Ismet Mujezinović
istinski dokaz da se za kulturu treba boriti, jer
ono što se u nju unosi, deset puta se više vraća.
Čovjek se u umjetnosti provjerava, ali i dokazuje,
kazao je između ostaloga Danon.
U muzičkom dijelu Svečane akademije
nastupila je Sarajevska filharmonija koja je pod
dirigentskom palicom Samre Bučan izvodila djela
Vivaldija, Čajkovskog i drugih poznatih kompozitora.
Drugoga dana trajanja manifestacije Stotinu
godina od rođenja Ismeta Mujezinovića u Velikoj Sali
Bosanskog kulturnog centra u Tuzli, u okviru
obilježavanja Dana škole gimnazije Ismet Mujezinović,
dodijeljene su nagrade za najuspjelije likovne radove
učenika i profesora bosanskohercegovačkih gimnazija.
Na natječaju je sudjelovalo 58 gimnazija a nagrade su
dobili: u konkurenciji učenika: Mirna Kovačević
(Gimnazija Meša Selimović, Tuzla) prva nagrada, Irma
Ibrić (Gimnazija Lukavac) druga nagrada i Adnan
Muslić (Gimnazija Zenica)
treća nagrada. U
konkurenciji nastavnika: Miralem Musić (gimnazija
Tešanj)-prva nagrada, Marina Trogrlić (Katolička
gimnazija Tuzla) druga nagrada i Anita Smiljanović
(Dobrinja Sarajevo) treća nagrada. Nagrađeni su
dobili novčane nagrade i posebna priznanja.
Navečer su, 2. decembra upravo na
Mujezinovićev stoti rođendan, otvorene dvije izložbe
slika: Ismet i njegovi đaci, gdje su predstavljena djela
dvadesetak vrhunskih slikara Mujezinovićevih učenika,
među kojima slike koje su potpisali Ljubo Lah, Mevludin
Ekmečić, Mario Mikulić, Mustafa Pezo, Mustafa Pašić,
Krešimir Ledić, Vlado Puljić i drugi, te Druga stalna
postavka slika Ismeta Mujezinovića, koju će posjetitelji
ubuduće moći pogledati na spratu Međunarodne
galerije portreta u Tuzli. Trećega dana otvorena je i
izložba Ismet Mujezinović u djelima likovnih umjetnika,
čime je okončano obilježavanje stote godišnjice od
rođenja Ismeta Mujezinovića.
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Košarka ULEB Kup

Bosna poklekla nakon
pet produžetaka

Košarkaši Bosna ASA BHT-a poraženi su u
Berlinu u okviru 5. kola ULEB kupa od Albe, nakon
dramatičnog raspleta tek nakon petog produžetka
rezultatom 141:127. U regularnom vremenu rezultat
je bio 71:71, a nakon produžetaka 82:82, 97:97,
111:111, 122:122. Obje ekipe su imele po petoricu
igrača koji su završili utakmicu sa po 5 ličnih grešaka,
da bi na kraju Bosna ostala sa smo 4 igrača u polju.
Košarkaši Bosne bili su na pragu druge pobjede i
iznenađenja u Berlinu. Punih 60 minuta "studenti" su
imali rezultatsku prednost, koju su prokockali u finišu

petog produžetka i na kraju izgubili sa velikih 14
poena razlike.
Nekoliko dana ranije, u susretu 4. kola Bosna
je u Sarajevu poražena od Juvetuta sa 68:85 (18:23,
17:21, 15:24, 18:17). Španska ekipa opravdala je
ulogu favorita i u Skenderiji došla do četvrte pobjede.
Tokom cijele utakmice lider španskog prvenstva bio
je bolji, potpunom dominacijom pod košem te
preciznim šutom lako je došao do velike prednosti. U
narednom kolu Bosna gostuje britanskoj ekipi
Guilford Heat, dok Alba dočekuje Joventuta.

Izbor sportiste godine BiH

Odluka 17. decembra
Žiri sedmog Izbora najboljih sportaša BiH
reducirao je liste nominiranih sportaša u 12
kategorija. U konkurenciji za najboljeg sportaša
BiH u 2007. godini ostali su: Mirza Teletović
(košarka), Markica Dodig (boćanje), Hamza Alić
(atletika), Amel Mekić (džudo) i Borki Predojević
(šah). Kada je u pitanju konkurencija za najbolju
sportašicu na listi su ostale: Sabina Pehić
(rukomet/nogomet), Lusija Kimani (atletika),
Arnela Odžaković (karate), Olivera Jurić (dizanje
tegova) i Sandra Martinović (tenis). Konačnu
odluku o najboljem sportašu i sportašici žiri će
donijeti na posljednjem sastanku u Sarajevu, 17.
decembra u 18.00 sati, neposredno prije početka
manifestacije.
Reducirane su liste i u konkurenciji ekipa,

odnosno trenera. U utrci za priznanjem najbolje
ekipe BiH u 2007. godini ostali su: FK Sarajevo,
ŽOK Jedinstvo (Brčko), Ženska karate
reprezentacija BiH, RK Bosna (Sarajevo) i Ženska
košarkaška reprezentacija BiH, dok su u
konkurenciji za najboljeg trenera: Husref
Musemić (nogomet), Zoran Mikeš (košarka), Neđo
Đurović (atletika), Goran Hadžić (odbojka) i
Branislav Crnogorac (džudo).
Organizatori tradicionalne manifestacije, sedmu
godinu zaredom su "Nezavisne novine" u
suorganizaciji sa BHRT, a pod pokroviteljstvom
predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka
Komšića. Svečano proglašenje pobjednika bit će
održano u hotelu "Holiday Inn" 17. decembra u
20.00 sati.

Od sezone 2009/2010. godine

PROMIJENJEN SISTEM
KVALIFIKACIJA
ZA LIGU ŠAMPIONA
Evropska fudbalska unija (UEFA) odlučila je da se od
sezone 2009/2010. u Ligu šampiona direktno
plasiraju 22 tima, a ostalih deset kroz dva odvojena
kvalifikaciona puta. Dosad je 16 timova direktno
ulazilo u takmičenje po grupama, a ostalih 16 kroz
jedinstven sistem kvalifikacija. Od 2009. godine,
pored 16 dosadašnjih direktnih učesnika,
kvalifikacije neće morati da igraju trećeplasirani
timovi iz šampionata tri najbolje rangirane države,

kao i šampioni država plasiranih od 10. do 12.
mjesta na UEFA rang listi. Šampioni država
plasiranih od 13. do 53. mjesta na UEFA rang listi, sa
izuzetkom Lihtenštajna, igraće kvalifikacije iz kojih
će pet najboljih timova napredovati u takmičenje po
grupama. Ostalih pet doći će iz kvalifikacija koje će
igrati drugoplasirani, trećeplasirani ili
četvrtoplasirani timovi iz država koje zauzimaju od
1. do 15. mjesta. na UEFA rang listi.

Ivica Osim progovorio
nakon kome

Kako je
završila
utakmica?
Proslavljeni bh.
nogometni stručnjak Ivica Osim
prvo što je pitao, nakon što se
probudio iz kome, bilo je "kako
je završila utakmica?", misleći
na utakmicu koju je gledao
kada je doživio moždani udar
prošlog mjeseca, prenijela je
agencija AFP.
Šezdesetšestogodišnji
Osim probudio se iz kome
početkom decembra i prvo što je izgovorio bilo je
"Utakmica?", izjavio je direktor Japanskog
nogometnog saveza Kozo Tajima.
Osim, koji je reprezentaciju bivše
Jugoslavije doveo do četvrtfinala SP-a 1990., nije
rekao na koju je utakmicu mislio, a Tajima je
prenio riječi Osimove porodice.
Podsjećamo, legendarni Švabo doživio je moždani
udar rano ujutro u svom domu u Japanu 16.
novembra, nakon što je gledao utakmicu engleske
Premijer lige.
Nakon što se probudio iz kome, njegova supruga
Asima nahranila ga je pudingom i sladoledom, te
nakon što su ga upitali da je li mu sladoled previše
hladan on je uz smiješag izgovorio: "Onda to nije
sladoled ako nije hladan." Osim je također
pokazao interes za žrijeb za Svjetsko prvenstvo
2010. godine kao i za rezultate japanske lige.

Bosanci zabijaju golove
u Njemačkoj

BARBAREZ I DŽEKO
ZATRESLI MREŽE
U derbi susretu 15. kola njemačke nogometne
Bundeslige Werder je u Bremenu pobijedio
Hamburgera SV sa 2:1. Ovom pobjedom Werder
je prešao na prvo mjesto na tabeli sa dva boda
više od drugoplasiranog Bayerna. Gostujuću
pobjedu ostvarili su nogometaši Bayer
Leverkusena, koji su u Berlinu savladali Herthu sa
3:0. Treći pogodak na utakmici postigao je bh.
internacionalac Sergej Barbarez.
Bosanskohercegovački reprezentativac Edin
Džeko također se upisao u listu strijelaca u remiju
Wolfsburga sa Eintrachtom. Džeko je u 48. minuti
bio strijelac za vodstvo Wolfsburga od 2:1

Rukomet - Kvalifikacije za EP
2008 u Makedoniji

ŽENSKA
REPREZENTACIJA
BH OSVOJILA
ČETVRTO MJESTO
Ženska rukometna Reprezentacija Bosne i
Hercegovine osvojila je četvrto mjesto u
kvalifikacijama za nastup na Evropskom
prvenstvu 2008. u Makedoniji. U posljednjem, 5.
kolu Prve grupe kvalifikacionog turnira u Viljnusu
rukometašice BiH su poražene od domaćina Litvanije sa 23:34 (10:18).
Reprezentacija BiH na turniru je zabilježila
pobjede nad Grčkom (26:18) i Izraelom (28:20),
dok je pored poraza od Litvanki izgubila od
Bjelorusije (29:35) i Islanda (22:27).
Naš tim je u Litvaniji nastupio sa podmlađenim
sastavom, sa nekoliko iskusnijih raukometašica,
a primani cilj bio je uigravanje ekipe za juniorske
kvalfikacije za SP, koje će se u martu naredne
godine održati u Rumuniji.
Nastup u dodatnim kvalifikacijama (baražu) iz
Prve grupe osigurale se tri prvoplasirane ekipe Litvanija, Bjelorusija i Island.
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Tenis

Moda

BiH sa četri selekcije u
"Winter Cup-u 2008"
U Baselu je obavljen žrijeb kvalifikacionih grupa teniskog "Winter
cup-a 2008" u juniorskoj konkurenciji do 14 i 16 godina. Teniski
savez Bosne i Hercegovine prijavio je četiri juniorske selecije, čiji
će sastavi biti određeni nakon odigravanja državnih prvenstava u
Širokom Brijegu, od 17.do 21. januara 2008, prenosi Fena.

Žrijeb za Svjetsko prvenstvo u fudbalu

PAKAO IZ ŠEŠIRA
BiH je izvučena iz četvrtog šešira i igrat će u grupi 5 kvalifikacija za
SP 2010. Protivnici BiH pored jake Španije su Estonija, zatim
Armenija, te Belgija i Turska. Ovaj žrijeb prema mišljenju
nogometnih stručnjaka može se smatrati u najmanju ruku «paklom
iz šešira», jer teško da će naša zemlja uspjeti da preskoči ovako jake
tiomove.

U Bosanskom narodnom pozorištu od 7. do 9. decembra 2007. održan je 6. Zenica
Fashion Weekend 2007. čiji je organizator Modna agencija «Fashion» iz Zenice. Priliku da se
prepunoj sali BNP-a prva predstavi sa svojim najnovijim modelima, imala je zenička
dizajnerica Edina Osmančević.
Tokom prve noći Zenica Fashion Weekend-a 2007 održana je i revija modela
samostalnih modnih dizajnerica Svjetlane Vuković Cece iz Tuzle, Amine Babić iz Visokog i
Mevlide Huskić iz Kaknja, kao i revije Modne kuće «Famaco&Co» i kupaćih kostima «Pinjo
Linea». Svojim revijama predstavile su se modne kuća «Sarajevotekstil Mura», «Alma Ras» i
«Nerzz», te samostalnih modnih dizajnerica Edine Kurić iz Sarajeva i Amile Efendira iz
Visokog.
Šesti «Zenica Fashion Weekend 2007» završen je 9. decembra kada se svojim
kolekcijama predstavila modna kreatorica iz Hrvatske, a 10. decembra održana je i
humanitarna modna revija bosanskohercegovačkih i hrvatskih dizajnerica, koje su poklonile
po jedan model čijom prodajom žele prikupiti novac za liječenje oboljele zeničke manekenke
Vernese Osmanbegović.

Amatersko pozorište «Neretva» iz Konjica
obilježava jubilej

Sjećanje

Šest godina od smrti
Mirze Delibašića
Prije šest godina umro je Mirza
Delibašić Kinđe. Bio je olimpijski
pobjednik, klupski i
reprezentativni prvak Evrope i
svijeta ... Njegovi koševi, a
samo u Bosninom dresu u
gotovo 700 utakmica postigao ih
je oko 14.000, donijeli su nam
neke od najvećih sportskih
uspjeha.
Ko još ne pamti Grenobl i 1979.
godinu kada je Bosna,
predvođena Mirzom, savladala
Emerson i osvojila naslov prvaka
Evrope. Sa Reprezentacijom
bivše države osvojio je zlato na
Olimpijadi u Moskvi, a blistao je i
u pohodu na svjetsko zlato u
Manili.
A počeo je kao teniser u rodnoj Tuzli... Mirza Delibašić (rođen 9.
januara 1954.) bio je pionirski prvak BiH u tenisu 1968. godine, a u
isto vrijeme je počeo trenirati košarku u Slobodi.
Nakon četiri godine prešao je u Bosnu, a njegovo ime je zlatnim
slovima upisano i u istoriju slavnog Reala iz Madrida, čiji je dres
Delibašić također nosio.

Nogometna Premijer liga BiH

Modriča jesenji prvak
Nogometaši Modriče osvojili su naslov jesenjeg prvaka Bosne i
Hercegovine. U susretu 14. kola Premijer lige BiH Modriča je
savladala Laktaše sa 1:0 i kolo prije kraja zadržala šest bodova
prednosti nad najbližim pratiocem Širokim Brijegom.
Tabela:

1. Modriča
2. Široki Brijeg
3. Čelik
4. Posušje
5. Sarajevo
6. Slavija
7. Travnik
8. Zrinjski
9. Sloboda
10. Velež
11. Željezničar
12. Orašje
13. Laktaši
14. Leotar
15. Jedinstvo
16. Žepče

ZENICA FASHION
WEEKEND 2007.
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ŠEST DECENIJA RASTA
Amatersko pozorište «Neretva» svečanom akademijom u kino-sali u Konjicu
obilježilo je 60 godina plodnog rada, kroz čije je sekcije: muzičku, folklornu, dramsku,
tamburašku i druge prošlo hiljade mladih Konjičana. Na početku je bilo radničko kulturnoumjetničko društvo, koje od 1969. ima status amaterskog pozorišta, čiji glumci su svome
gradu darovali stotine pozorišnih predstava, ime svoga grada proslavili širom bivše države i
Evrope osvajajući i najveće jugoslavenske nagrade.
AP «Neretva» dobitnik je i najvećih općinskih priznanja, rekao je u svome referatu na
akademiji Emir Gačanin Čarli, predsjednik AP «Neretva». U okviru akademije, zaslužnima su
dodijeljena priznanja, a otvorena je i izložba fotografija i dokumenata iz arhiva Pozorišta.
Obilježavajući svoj veliki jubilej, konjički glumci su od 24. novembra do 23. decembra
sugrađanima osigurali 16 raznovrsnih kulturnih manifestacija, s gostima iz Bugojna,
Sarajeva, Mostara i Holandije.
Obilježavanje jubileja počelo je 24. novembra predstavom AP «Neretva» «Moj život u
koferu» i koncertom Harisa Abdagića iz Zenice. U subotu 8.decembra u Konjicu gostovao je
Teatar «Fedra» iz Bugojna, predstavom Vahida Durakovića «Šejtanski krug», a mostarska rok
- grupa «Flama», iste večeri nastupila je u Gradskoj kafani. U okviru manifestacije održat će
se promocija knjige poezije Mehe Rizvanovića «Crna kutija», o kojoj će govoriti književnici
Stevan Tontić i Kemal Mahmutefendić, Ivan Kordić, Goran Sarić i akademski slikar Vlado
Puljić, koji je 10. decembra, priredio i svoju izložbu slika. Knjigu Gorana Sarića «Tango
aquarino», predstavit će Abdulah Sidran i Senadin Begtašević.
U drugoj polovini decembra, jubilej konjičkih amatera obogatit će i KUD «Ekrem Mujkić» s
Ilidže, zatim 78-godišnji slikar Nusret Nućo Mulić, a koncertom za klavir Lejla Klepo, dok je
kraj obilježavanja 60 godina rada AP «Neretva», rezerviran za članove Akademskog pozirišta
ART Club «Seljo» iz Sarajeva, koji će 23. decembra izvesti predstavu Oskara Wilda «Saloma».

Narodno pozorište Sarajevo

POVRATAK VERDIJEVOG “RIGOLETA“
Sarajevska pozorišna publika imala je priliku da uživa u premijernoj izvedbi Verdijeve opere
“Rigoleto“ i to nakon 26 godina. Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo posljednji put je
izvedena 1981. godine. Priliku da pokažu sve segmente svog umijeća i mogućnosti, kako
pjevačkih, tako i glumačkih u premijernoj izvedbi su dobili mladi solisti nastupivši uz
respektabilne goste. Da su osvojili publiku svjedočili su burni aplauzi nakon otpjevanih arija, a
izuzetnom i potpunom doživljaju doprinijeli su dinamičnost predstave i Verdijeva
sentimentalna i lirski obojena muzika.
Rigoleta je tumačio Armando Puklavec, vojvodu od Mantove - Tvrtko Stipić, Đildu je pjevala
Ivana Ivanković-Kladarin, Sparafučila, plaćenog ubicu - Leonardo Šarić, Madalenu, njegovu
sestru - Zana Staniševska, grofa Monteronea - Denis Isaković, grofa Ceprana - Ivan Šarić,
grofica Ceprano - Melisa Hajrulahović...
Predstavu je režirao Ognian Draganoff, gost iz Bugarske, a Sarajevskom filharmonijom je
dirigovao Robert Homen.

Godišnjica kulturnog društva Bošnjaka u Brčkom

PREPOROD NA
TRAGU ISLAHIJETA
Javnom tribinom na temu "Uloga i značaj 'Islahijeta' u kulturnom, privrednom i društvenom
razvoju Bošnjaka Brčkog i okoline" održanoj u brčanskom Domu kulture, otpočelo je
obilježavanje Stogodišnjice osnivanja Muslimanskog kulturnog i prosvjetnog društva
"Islahijet" u Brčkom. Manifestaciju je organizirala Bošnjačka zajednica kulture "Preporod", a
u tri dana upriličene su promocije knjiga, izložba slika, te niz okruglih stolova posvećenih
"Islahijetu".
U brčanskom Domu kulture promovirana je knjige "Tri Rahićke šetale sokakom - Sevdalinka u
tokovima bošnjačke umjetnosti", autora Enesa Kujundžića. Društvo "Islahijet" djelovalo je na
lokalnoj razini, a od svog osnutka imalo je svoje uspone i padove. Najprije je počela realizacija
ideje pomoći pri školovanju i usavršavanju muslimanske djece u Brčkom, potom je osnovana
Zadruga, a poslije su uslijedile i druge aktivnosti.
Nakon II. svjetskog rata zabranjen mu je rad, a njegovu ulogu posljednjih godina preuzela je
Bošnjačka zajednica kulture "Preporod".
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Zdravlje i ishrana

VAŽNOST
MEDUOBROKA
Nakon dugogodišnjih istraživanja,
postavljena su pravila preporučenih
dnevnih unosa te predloženi rasporedi
unosa koji su fiziološki najprihvatljiviji.
Izdaju se u vidu smjernica s
predloženim standardnim
vrijednostima.
Promatrajući običaje tradicionalne
kuhinje, možemo zaključiti da se ritam
unosa jela u posljednjim desetljećima
znatno promijenio, što je posljedica
promjene životnoga stila. Danas
opisujemo takav ritam kao "život po
sunčanom satu".
Količinu namirnica koja daje određenu
ravnotežu hranjivih tvari i dovoljnu
energiju potrebno je podijeliti u tri
glavna obroka i dva međuobroka. Na
taj način u organizam unosimo
dovoljno energije, čime
onemogućujemo pojavu osjećaja gladi
te održavamo maksimalnu radnu
sposobnost.
Kao najčešće loše prehrambene navike
spominju se:
višesatno izgladnjivanje (prevelika
pauza između obroka)
preskakanje doručka (prvi obrok tek u
popodnevnim satima)
prejedanje (rijetki i preobilni obroci)
kasni obroci (kasno navečer).
Iako je odabir jela dobar te su
zadovoljeni standardi unosa pojedinih
tvari, navedene loše navike mogu
dovesti do narušavanja zdravlja i pada
radne sposobnosti.
Poneseni dnevnim obvezama i u
stalnoj utrci s vremenom često na
hranu ne stignemo niti pomisliti.
Potajno smo ponosni na sebe pa
smanjenje želje za jelom doživljavamo
kao svoju odlučnost u uspješnoj
kontroli tjelesne mase. Najčešće je
smanjena želja za jelom rezultat
rezervi i zaliha od kasnih i obilnih
obroka prethodnoga dana a ne naše
iznenada nadošle odlučnosti.

29

VITAMINI I NJIHOVA
NAMJENA
Kako tijelo ne može samo proizvoditi vitamine, samim time da bi Vaša
prehrana bila zdrava svakodnevno je potrebno unositi što više vitamina.
Vitamini u tijelu nemaju energetsku vrijednost ali su prirodni katalizatori
mnogim važnim enzimima koji reguliraju metabolizam stanica, tkiva i
organa. Vitamini omogućavaju oslobađanje energije, pojačavajući biološke
funkcije.
Količina vitamina koju unosimo u naše tijelo vrlo je mala ali pomanjkanje
samo jednog vitamina, dovoljno je da ugrozi cijeli tijelo.

samo nekoliko minuta našeg
dragocjenog vremena. Uz kratki
predah od posla i obnovu energije,
zajamčen vam je kvalitetniji ostatak
ranog dana. I zato svaki dan odvojite
nekoliko minuta vremena za mali
zalogaj.
Radni rezultati su bolji ako je opskrba
energijom (potrebnim i dragocjenim
gorivom) u skladu s potrošnjom. Želite
li bolje radne rezultate od sebe i
suradnika, svakako odvojite potrebno
vrijeme za međuobrok, koje je i izvrsna
prilika za neformalne, opuštajuće
razgovore.
Prema mišljenju dijetetičara,
izbjegavanje napada gladi jedna je od
najvažnijih uloga međuobroka. Osobe
koje korigiraju tjelesnu masu (čitaj:
mršave) pojavom napada velike gladi
gube kontrolu unosa te su u stanju
unijeti velike količine hrane (bilo što).
Tu važnu ulogu igra međuobrok koji
umiruje želudac i potiskuje glad.
Damama bi prvi odabir svakako trebao
biti voće. Za bolji i sjajniji izgled, manje
je energetske vrijednosti, a jamči
dovoljno energije za dnevne
aktivnosti.
Školarcima se preporučuje higijenski
prilagođen obrok. Nikako pržena,
preslana jela koja mogu otežati radne
sate. Idealan je originalno upakiran
obrok u ambalaži koja osigurava
maksimalnu higijenu. Stoga su
primjereni sušeno i svježe voće,
energetske pločice, jogurti, maštoviti
sendviči, voćni sokovi…

Isto je tako važan i međuobrok u
prijepodnevnim satima koji zahtijeva

RAHITIS SVE ČEŠĆI
KOD DJECE
Premalo mlijeka,
dakle kalcijuma,
s u n č e v e
svjetlosti, znači
D vitamina,
vježbe formula
je za slabljenje
kostiju. Za neku
djecu to znači
razvoj rahitisa, pošasti mekih kostiju
tipične za 19. vijek. Osim na
pojedinačne slučajeve očitog
rahitisa, specijalisti za kosti
upozoravaju da možda i milioni
naoko zdrave djece ne razvijaju
snažne kosti kao što bi to trebali.
Zbog toga će postati ranjiviji na
osteoporozu u kasnijim godinama
života.
Dr. Heidi Kalkwarf iz Dječje bolnice u
Cincinnatiju sprovela je studiju
širom SAD-a skenirajući kosti 1500
zdrave djece u dobi od 6 do 17. Na taj
način došla je do saznanja kako se
akumulira koštana masa. Rezultat,
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objavljen prošlog leta, daje uvid u
normalan razvoj kostiju. Polovina
potpuno izgrađene koštane mase
razvija se tokom adolescencije, a loš
razvoj tokom djetinjstva opasan je
posebno za zrele godine. Nakon 30-e
kosti se počinju brže raspadati nego
što se obnavljaju. Zatim počinje trka
s osteoporozom. Već sad postoje
dokazi da američka djeca češće
slamaju ruke nego prije 40 godina
djevojčice 56 posto češće, a dječaci
32 posto češće. Rizični faktori su
slaba gustina koštane mase i
gojaznost, što sugeriše da prelomi
nisu samo posljedica novih, gotovo
akrobatskih igara na klizaljkama ili
rolerima. Salo samo po sebi može
proizvoditi materije koji oštećuju
kosti. Osim toga, djeci nedostaje
kalcijum u ishrani. I što je još važnije
vježba. Razmislite, dominantna ruka
profesionalnog tenisera ima 35
posto bolju koštanu masu nego ona s
kojom manje igra.

Vitamini se dijele u dvije grupe, topive u vodi i topive u mastima. Vitamini
koji su topivi u vodi naše tijelo ne može skladištiti jer se izlučuju putem
mokraće i znoja. U tu grupu vitamina spadaju B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, H,
P i folna kiselina.
B1 - TIJAMIN
Vitamin B1 vrlo je važan za živce i dobro raspoloženje. Njegova
glavna uloga je prijenos živčanih podražaja na mišiće te tako
brine za našu pokretljivost. Ovaj vitamin pomaže pri probavi i
utječe na pamćenje.
B2 - RIBOFLAVIN
Ovaj je vitamin vrlo važan u razgradnji ugljikohidrata, masnoća i
bjelančevina. Riboflavin pospješuje dobar vid i vrlo je važan za zdravu kožu,
nokte i kosu. Nedostatak ovog vitamina može dovesti do upale i pucanja
kože, svrbeža sluznice oka, problema sa vidom, dermatitisa oko nosnica,
masne kože, glavobolja, depresija, zaboravljivosti i vrtoglavica. Riboflavin
utječe na rast pa je vrlo važan za dojenčad i djecu.

FOLNA KISELINA
Folna kiselina sudjeluje u stvaranju crvenih krvnih stanica, sudjeluje
metabolizmu toksina i histidina, stvaranju metionina, citozina i timina.
Uspješno liječi makrocitnu anemiju, štiti od pojave raka, sudjeluje u
prevenciji defekata u novorođenčadi. Također folna kiselina utječe na rast,
gubitak pigmenata u kosi i gastrointestinalne smetnje.
Pomanjkanje ovog vitamina dovodi do anemije, nesanice i depresije.

Radio radiobehar@aol.com

BEHAR

bosnian radio program St. Louis

Slušajte vaš omiljeni program u
novom terminu 5.00 -7.00 PM CT
svake nedjelje
BOSNIAN MEDIA GROUP

istinski

bošnjački radio

P.O. Box 2636
St. Louis, MO 63116-2636
phone 314.494.6512
fax 314.416.1388
www.bosnianmediagroup.com
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Recept mjeseca
Čokoladna torta
Sastojci:
 400 grama mljevene plazme
 250 grama kikiriki maslaca sa
komadićima
 kutija jafa keksa
 1/2 čaše soka od narandže
 5 pudinga od vanilije
 1,5 l mlijeka
 250 grama šećera
 500 grama margarina sa
 250 grama prah šećera
 10 sjeckanih čokoladnih bananica

Način pripreme:
Napraviti koru: sjediniti plazmu
poprskanu sokom od narandže i
kikiriki maslac. Na tacni formirati
koru.
Za fil napraviti 5 pudinga od vanilije u
1,5 l mlijeka sa 250 grama šećera.
Po s e b n o u m u t i t i 5 0 0 g ra m a
margarina sa 250 grama prah šećera
i sjediniti sa ohlađenim filom. Dodati i
10 sjeckanih čokoladnih bananica.
Tortu redati na slijedeći način: kora,
fil, red jafa keksa natopljenog u sok
od narandže, drugi dio fila. Preko se
može staviti čokoladna glazura ili
šlag.

bosnjacka

TRENDI JAKNE I KAPUTICI
ZA HLADNE DANE
Vjetrovite i hladne zimske dane lakše podnosimo u udobnom i toplom zagrljaju kaputa
ili jakne. No osim njihove najvažnije funkcije - zaštite od hladnoće - kaputi i jakne
moraju biti u trendu.

Što se tiče boja, čini se da
nećete pogriješiti odlučite
li se za vječnu crnu ili ove
zime nikad popularniju
sivu.
No tu su i sve nijanse
smeđe, posebno uvijek
zahvalna čokoladno
smeđa, a sve cure koje se
ne žele utopiti u masu
možda će se odlučiti za
neku jarku boju poput
crvene ili zelene.

Budući da se ipak više volimo
voditi načelima praktičnosti i
udobnosti, pogotovo kad
temperature jako padnu,
onda se odlučujemo za
perjem ispunjene jakne.

Recept
Eurokrem štangle

SAVJETI ZA NJEGU KOSE
Mnogi su načini njegovanja kose i potrebna joj je redovita njega kako bi blistala punim sjajem

Sastojci:
 2 jaja
 2 čaše šećera
 2 čaše mlijeka
 1 čaša ulja
 2 čaše mljevenih oraha (ili keksa)
 2 čaše brašna
 1 prašak za pecivo
 1 kašika kakaoa
 1 veće pakovanje eurokrema
Način pripreme
Odvojiti bjelanca od žumanaca.
Bjelanca mutiti u dubljem sudu.
Postepeno dodavati šećer pa
žumanca. Dobro umutiti. Dodati
mlijeko, ulje, orahe, brašno, prašak
za pecivo i kašiku kakaoa. Sve lijepo
promiješati i naliti u podmazan pleh.
Peći oko 20 minuta na temperaturi od
180 stepeni. Kada se kolač malo
prohladi, premazati ga eurokremom i
posuti orahe ili keks. Sjeći na štangle.
Kolač je vrlo jednostavan i ukusan.

Sa zdravom i lijepom kosom
postajemo zadovoljni, samopouzdani
i poželjni. No, kosa nije samo naš
ukras. Ona je i svojevrsni indikator
svega onoga što se događa u našem
tijelu i duši. Po kosi možemo zaključiti
u kakvom je stanju naš organizam i
kakvog smo raspoloženja.
Naša kosa reagira ne samo na
stres, bolesna stanja ili nepravilnu
prehranu nego i na utjecaje iz okoline,
na onečišćeni zrak, na prekomjerno
izlaganje suncu, vjetru ili hladnoći.
Kosa se buni i protiv
neadekvatnog šampona, previše
vrućeg fena ili agresivne boje. Postaje
premasna ili presuha, beživotno visi
ili ju je nemoguće ukrotiti. Najčešće
reagira na način na koji smo svi
posebno osjetljivi, prekomjerno
ispada. Stoga je pogled na češalj pun
vlasi dovoljan razlog za preispitivanje
načina na koji živimo ili se odnosimo
prema svojoj kosi.

LIMUNOV SPREJ ZA TANKU KOSU
Sastojci: 1 limun, 2 šoljice vode
Količina: za 1 do 1 1/2 šoljice
limunovog spreja za kosu
Priprema:
Nasjeckajte limun u drvenoj zdjeli
tako da ne izgubite sok. Dodajte
sjeckani limun u vodu na vrhu
dvostruke zdjele. Krčkajte

mješavinu dok se tekućina smanji
na pola. Ocijedite kroz gazu i izlijte
tekućinu u bocu koja ima pumpicu.
Očišćena i isprana boca čistača za
staklo bit će dobra. Dodajte 1/2
šoljice vode za razrjeđivanje
t e k u ć i n e a ko j e p o t r e b n o.
Savjet za suhu kosu:
umjesto
limuna uzmite naranču.

MASKA ZA KOSU S KRASTAVCEM
Sastojci:
1 jaje
2 kašike maslinovog ulja
1 četvrtina oguljenog krastavca
Priprema:
Pomiješajte jaje, maslinovo ulje i krastavac. Namažite ravnomjerno na
kosu, ostavite 10 minuta pa temeljito isperite. Za najbolji rezultat tijekom
cijele godine, nastavite ovaj tretman svaki mjesec.

HOME DECOR
AND MORE
4239 Reavis Barracks Rd
St. Louis, MO 63125
Phone: 314.631.2905
Fax: 314.752.9273
Sabiha Kovacevic
Owner

Zabava

bosnjacka
Priprema Sabina Mirojević
OVAN
OD 21. 3. DO 20. 4.
L J U B A V: A k o ž e l i t e n e š t o
promijeniti u Vašoj vezi buditr
nježniji, jer silom i kritikama ništa
nećete postići.
POSAO: Kada je posao u pitanju odredite
prioriteti više pažnje posvetite poslovima koji će
Vam donijeti novčanu korist.
ZDRAVLJE: Bez veće promjene.
RAK
OD 22. 6. DO 22. 7.
LJUBAV: Potrudite se da voljenoj
osobi priuštite neku zabavu, u kojoj
biste zajednički mogli uživati.
POSAO: Budite oprezni prema jednoj osobi koja
pokušava umanjiti Vaše sposobnosti, a sve zbog
ljubomore.
ZDRAVLJE: Ne opterećujte se crnim mislima.
VAGA
OD 23. 9. DO 22. 10.
LJUBAV: Bilo bi dobro da malo bolje
upoznate osobu sa kojom ste
nedavno sklopili poznanstvo.
POSAO. Mogli biste dobiti odgovornost veću
nego što ste imali, ali neka Vas to ne brine, jer
brzo ćete se naviknuti na nju.
ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa reumom
JARAC
OD 22. 12. DO 20. 1.
LJUBAV: Najzad ste spustili na
zemlju i shvatili da je voljena osoba
ponekad u pravu i da stvari u životu trebate
posmatrati realno.
POSAO: Uspješan poslovni period, praćen
ostvarenjem mnogih želja.
ZDRAVLJE: Da bi bili zdraviji i sretniji razmislite
šta trebate poduzeti po pitanju zdravlja.
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Horoskop za decembar2007.
BIK
OD 21. 4. DO 20. 5.
LJUBAV: Na ljubavnom planu očekuju
Vas prijatna iznenađenja.
POSAO: Ništa ne prepuštajte slučaju, jer za Vaš
posao od velike važnosti su dobra informiranost,
komunikativnost i dobra organizacija.
ZDRAVLJE: Više pažnje posvetite nervima.
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BLIZANCI
OD 21. 5. DO 21. 6.
L JUBAV: Izbjegavajte stresne
situacije, jer neko iza leđa Vam stvara
dodatne probleme.
POSAO: Pruža Vam se mogućnost da dobijete neko
javno priznanje, vezano za Vaš posao.
ZDRAVLJE: Suviše ste hiperaktivni, što negativno
utiče na Vašu pozitivnu energiju.
DJEVICA
OD 24. 8. DO 22. 9.

LAV
OD 23. 7. DO 23. 8.
LJUBAV: Voljenu osobu najbolje ćete
usrećiti ako prema njoj budete iskreni.
POSAO: Za Vašu buduću i uspješnu poslovnu
saradnju od velike važnosti će biti zajednički
dogovor sa osobama od povjerenja.
ZDRAVLJE: Kratkotrajna prehlada.

LJUBAV: Ukoliko želite partnera
zadržati, uzaludno Vam je pokušavati
da ga napravite ljubomornim.
POSAO: U izgledu je jedan iznenadan i honorarni
posao, a za njim ide i dodatna zarada.
ZDRAVLJE: Više se krećite na svježem zraku.

ŠKORPIJA
OD 23. 10. DO 22.11.

STRIJELAC
OD 23. 11. DO 21. 12.

LJUBAV: Malo promjena dobro bi
koristilo Vašem sadašnjem ljubavnom
životu, ali ne suviše radikalnih.
POSAO: Materijalni dobitak će Vam dobro doći da
popuni mnoge rupe u budžetu.
ZDRAVLJE: Problemi sa viškom kilograma, i
prenategnuti nervi.

LJUBAV: Zaljubljeni ste i romantični,
jer ste napokon našli osobu koja Vas
razumije.
POSAO: Iskoristite svoju kreativnost
i ne
dozvolite da Vam talenti uzalud propadaju.
ZDRAVLJE: Zbog vremenskih promjena mogući su
problemi sa grlom i neotpornost organizma.

VODOLIJA
OD 21. 1. DO 19. 2.

RIBE
OD 20. 2. DO 20. 3.

LJUBAV: Malo tolerancije prema
partneru nije na odmet, jer saznanje da
ste voljeni svakome prija.
POSAO: Ukoliko se bavite privatnim biznisom,
pomoć Vam stiže iznenada.
ZDRAVLJE: Da biste bili zdraviji i sretniji razmislite
šta trebate poduzeti po pitanju zdravlja.

LJUBAV: Najviše Vam odgovara
kućna atmosfera pa ćete slobodno
vrijeme provoditi u kući sa voljenom
osobom i gostima.
POSAO: Posao se odvija po ustaljenom redu, pa se
previše ne sekirate.
ZDRAVLJE: Možda neke probleme stvarate i sami
uz pomoć svojih pesimističkih misli.

Vicevi
Mujo i policija
- Završio Mujo u zatvoru. Nakon određenog vremena Fata dobije
pismo od njega:
- Fato, sve što su panduri rekli istina je. U vrtu imam zakopana tri
bestrzajna topa, dva sanduka municije i par automata. Fata se
prepala i odnijela pismo policiji. Sutra su panduri došli sa bagerima,
raskopali vrt, ali nisu našli ništa. Ubrzo je došlo i drugo pismo Fati:
- Fato, kad glupi panduri prekopaju vrt, posadi krompir.
-----------------------------------------------------------------------Zubi
- Zamisli - kaže Ibro ženi - ovdje u novinama piše da kad god
udahnem i izdahnem, jedan čovjek umre!
- Pa normalno da umre, kad ne pereš zube!

Bosanac
- Radio Mujo u Njemačkoj 5 godina i odlučio da
pokaže svom prijatelju Hajnzu svoju bosansku
raju.
Kada su stigli u njegovo selo Hajnz zaprepašteno
reče:
"Mujo zar su u vas medvjedi toliko
pametni da i šaha znaju igrati"
"Ne ovaj ovdje je glup gubi od Sulje 3-2"

Piroćanci
- Bračni par šeta centrom Pirota, kad
se muž udari rukom u čelo! Pita ga
žena:
Šta ti bi?
Zamisli, nismo platili u poslastičarnici!
Pa šta se uzbuđuješ?
Kako da se ne uzbudim, mogli smo još
da naručimo!
----------------------------------------Rosa
- Učitelj pita malog Muju:
Kako nastaje rosa?
Zemlja se cijeli dan vrti, pa se oznoji! odgovori on.

POP 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hari Varešanović i Žera
Dok Miljacka protiče
Toše Proeski
Bože brani je od zla
Nermin Puškar
Šapni tiše
Nina Badrić
Da se tebi opet vratim
Sergej Četković
Nije istina
Enver Lugavić
Prerano je

8.

Robbie Williams
Lola
Eagles
How Long

9.

Eros Ramazzoti & Ricky Martin
Non Siamo Soli

10.

James Blunt
1973

7.

Swiss Just - prirodne kupke,
kreme, ulja kao i širok spektar
produkata za bolove u zglobovima, dermatitis, glavobolje,
migrene, nesanicu, bolove u
leđima, edemu kože ,
natekline, extremno suhu
kožu, depresiju i mnoge druge
zdravstvene probleme!

Bioneregetičar i iscjelitelj Novica Jovanović

DIJAGNOZE
BEZ GREŠKE
Jovanović izgleda ima rijetku sposobnost:
dovoljno je da rukama prošeta kroz nečije biopolje,
pa da nepogrješivo ustanovi šta ga muči.
Novica Jovanović, čovjek prodornog
pogleda, impresionira nevjerovatnom
sposobnošću postavljanja dijagnoze.
Minut-dva, a najviše pet, dovoljno mu
je da kao iz čitko ispisane knjige
“pročita”zdravstveno stanje onog ko
mu se obrati.
- Čuda nema. U stvari, sama energija
je čudo. Pod dejstvom stresova i briga,
čovjekov organizam počinje da radi
samo sa pola snage. “Kompjuterski
centar” se djelimično isključuje, kidaju
se tanane niti kojima energija stiže do
svih organa i svih dijelova tijela. U
hipofizi, štitnoj žlijezdi, duž kičme,
koja je tjelesna autostrada preko koje
se komanduje tijelom, stvaraju se

energetske barikade i - eto bolesti. Mi
ispravljamo taj energetski debalans,
pomažemo tijelu da uspostavi
izgubljenu ravnotežu i povezujemo
pokidane puteve. Ovo je naravno,
uprošćeno objašnjenje - kaže
Jovanović.

GOSPODIN JOVANOVIĆ
GOSTUJE U CHICAGU DO
26. DECEMBRA 2007,
MOŽETE GA KONTAKTIRATI NA BROJ TELEFONA:

773-209-6784

Preventing or responding to:
eye problems, cancers, sexual dysfunction,
immune problems, circulatory conditions,
strokes, energy deficiencies, diabetes,
inflammations, arthritis, intestinal problems, memory loss, urinary track infections, DNA damage, insomnia,
asthma, anxiety, high
blood pressure,
cardiovascular disease,
and many more.

www.unahot.com
unahot@gmail.com
(519) 474 - 6336

METROPOLITAN ST. LOUIS
SEWER DISTRICT

U slučaju hitne pomoći,
možete nam se obratiti i
bez ugovorenog termina
dobiti zdravstvenu uslugu

Lemay – 314-543-5294
Arnold – 636-717-6700
Fenton – 636-326-6100
Naši doktori su
spremni da vas prime
na pregled tokom cijele
sedmice, i pruže njegu
npr. kod bolova grla,
posjekotina,
kožne alergije,
zglobnih isčašenja,
povreda oka,
upala uha,
ujeda insekata...

Dva mjesta u Metropolitan St. Louis Sewer District Skupštini će biti
otvorena u martu. Charles Karam mandat ističe 14. marta i Dee
Joyce-Hayes mandat ističe dan kasnije. G-din Karam je delegat iz
county (Chesterfield), a g-đa Joyce-Hayes delegat iz grada St.
Louis.
District je obavezan javno objaviti ove pozicije, obzirom na izmjene
Charter-a koje su izglasane u novembru 2000 godine. Osobe
zainteresirane da postanu delegati Skupštine (Trustees) mogu
aplicirati kod gradonačelnika St. Louisa Francis Slay ili kod
predsjedavajućeg St. Louis County Charles Dooley, najdalje do 1
marta 2007. godine, ovisno o jurisdikciji pozicije za koju se aplicira.
Delegati opslužuju ove funkcije u mandatu od 4 godine. Moraju biti
registrovani glasači i stanovnici jurisdikcije tri godine i moraju nastaviti živjeti u jurisdikciji za vrijeme svog mandata.
Nominacije se mogu poslati gradonačelniku (Mayor) na 1200
Market Street, St. Louis, Missouri 63103 ili predsjedavajućem
County (County Executive) na 41 South Central Avenue, Clayton,
Missouri 63105.

